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REGIONAL VARIATIONS IN SOVIET MORTALITY BY 
CAUSE OF DEATH: AN ANALYSIS OF YEARS OF 
POTENTIAL LIFE LOST1 
Background 
Mortality decline in t r « developed reuntnes i л been associated with a 
specific course of evolution in the structure of mortality by cause ol death. 
The historical decline in mortality has been brought about largely by 
increosed control over infectious disease, due as much to improvements in 
public sanitation and rising living standards as to vaccines. Throughout ihe 
industrial world degenerative diseases are now the leading causes of death. 
These dlrfer from infectious disease in that they involve processes which are 
typically irreversible arid which are difficult to detect until they have 
progressed into ra'Jier advanced stages It is generally agreed that prevent'on 
of these diseases requires subtle adjustments in llfes-yle that foil outside the 
scope of traditional medical approaches tc health care. 
While increases in mortality from degenerative disease and accidents are a 
familiar element of the epidemiological transition in the West, a distinctive 
aspect of the recent history of Eastern Europe is that in several countnes in this 
region, including the Sovist Union, these trends have resulted in an overall rise 
In mortality from all causes combined. East European demographers have 
coinad the term "civilization d i s 3 3 S 3 s " to cover the types of mortality which 
become more prevalent with societal modernization. They are the dominant 
feature in recent Soviet mortality experience. 
t Atrxjgerl revisloi i of a paper presented at the Internatnnal symposium "Demographic 
procp-tses ip me USSH in the •rentexl of (he Еигооеал experience*. ThW-rt (USSR), 
01.8-12.1Ы90. 
V 
Among countries of the world, the Soviet Union enoompasseii one of the 
most heterogenous populations geographically, soaoculturally and 
socioeooiiomicalry This diversity is reflected by systematic variations in 
demographic behavior between different segments of the Soviet population. 
I; is widely held that the indigenous populations cf the various regions of the 
Soviet Union are at different stages of the demographic transition from natural 
to controlled reproduction, one element of which is the shift in etiologies' 
structure of mortality from primarily exogenous to endogenous causes of 
death. 1 
Until latey. anal/sis of regional drferentials in Soviet mortality by cause of 
daath has been hampered b y scarcity of available data.Goskomstat's 1988 
population handbook 2 i s certainly a welcome contribution, representing the 
first риЬИса'юг since the Second World War of comprehansive data on the 
cause structure of i nortalrty for tna various regions of the USSR. In the analysis 
below these data are utilized to assess the respective cause-specrfic 
mortality levels of soviet european republics, both relative ю one another and in 
comparison to various industrialized countries. 
M e t h o d o i o g y 
Several alternative methodologies for comparison ot cause-specific 
mortality Ievelc across populations are available. O n e of the soundest is the 
familiar technique of direct standardization,^ which age schedules of 
cause-specific mortality rates are applied to a standard age distribution in 
order to control tor differences in age structure between populations. , vTrie 
standardized cause-specific death rates, wnich represent the overall death 
rates for each cause category which would prevail if each population 
1 So€ Бедный M.C. Меди«о-демографичес«ое изучение нэродонаселэиия.-М. 
1979. Воепроиэьолсчю населения СССР //Подред А.Г. Вишнечсиого и А.Г. 
Волком -М..19СЗ. 
2 Население СССР. 1988/ Статисгичеоии ежегодни» -М. 1989 
3 ukenfotdAM а.«iDE.UkPrrMd. Fouidafensof Срк-с moogy (Seconded.). Niw 
V.-irk.iabO. 
possessed the standard age distribution, can be compared to cne another 
to assess relative mortality levels across populations. However, this 
methodology is subject to the criticism that by weighting all death sequally it 
does not accurately reflect the losses of potential life implied by the given 
mortality schedules. 
A second approach is the methodology of single decrement lite tables, 
which purport to measure the gains in life expectancy that would (result 
from elimination of various causes of death. 1 A serious oostacle to modern 
applications of this methodology is the problem of competing risks of 
mortality from tt-э various causes, which necessitates an assumption 
about the form of interdependence between the respective cause-specific 
mortality ">chedules.Unfortunātely,the traditional assumption of 
independence among causes of death, although suitable with respect to 
the infectious diseases to which the methodology was originally appiied. i;, 
untenable in relation to tha degenerative conditions fundamental to 
modern mortality patterns. 
The measurement cf years of potential life lost developed in the 
literature on preventable mortality provides another o p t i o n 2 In this 
methodology, age-specific death rates for various cause catcgoriee are 
weighted by the difference m years of the midpoint of the given age interval 
from some specified maximum age. The weighted rates can ihen be 
applied tc the age distribution of the observed population or to that of any 
1 Elan*- Johnson fiC and ML. Johnson. Survival.noriets and daa analysis New York. 
1980. 
2 See: Gsrcin flodrig-iez t A. and L С. <<a Motta YearsofPcemial Me tost: арркаЧоп ol 
an indicator for assessing p-emarure -Tonality in Spain and Portjpal//World Heath 
Statistics Quarterly. 1989 N.I -Pp. 50-56; Romeder J.M. and J.RAtc Whinnie Potential 
vears of life lost betweon эдеь 1 and /0: an indicator of premature mortality for heath 
planning//Inte»r,iatior«ilJournalofr£piotmiotogy, 1S77 N2 Pp. 143 151. 
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standard population. This approach to measuring loss of life has been 
adoptod in the analysis which follows. 
In order to implement the ysars of potential Hfe lost (YPLL) methodology, 
the maximum age used to calculate potential loss must ba chosen. Typically, 
ttie life expectancy of the observed population or a population at a similar 
Invei of development is employed o n the argument that the attainable 
maximum is constrained b y the state of the country's healthsystem. 1 While this 
solution is appropriate for hearth olanning assessments of the performance of 
national health systems, the sacrifice of global perspective is unsatisfactory 
for present purposos Analysis of Soviet mortality in international perspective 
is better served b y choosing a maximum in terms of the present 
experience of low mortality countries. Currently attainable minimum mortality 
schedules implying life expectancies of 80.1 years and 86.2 years 
respectively tor men and women have been obtained by selecting for each 
of 15 cause of death classes the minimum death rates for each age and sex 
category in a sample of low mortality countries, summing across causes to 
obtain overall mortality rates. The life expectancies derived from these 
schedules, which are higher than any thus far observed, may be considered 
indicative of the best attainable under the present state of the arts of medicine 
and public health. 
Years of Potential life Lost 
' Estimates of annual years of potential life lost for the USSR and union 
republics are compared to those obtained for the US a n l several european 
countries in table 1. The countries have been chosen to represent 
average to poor performance among developed countries, while providing 
regional variety. The data reveal that injuries together with neoplasms and 
diseases of the circulatory system account for the majority of potential 
years of life tost for either sex in every country, including the U S S R , while 
t Lnpez A Duces evKahtes: v je c"wsemblp/AVorld Health Statistics Quarterly. 1989 N. 1 
pp. г-з 
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respiratory disease generally makes the smallest contribution. Diseases of the 
ciicuiato'y system are especlaly prominent among males, contribuling the 
greatest share of YPLL in the four industrialized countries. As the standardized 
values demonstrate, the circulatory component of Soviet male YPLL would 
exceed those of the other cause ca.egories if Soviet males followed the W H O 
European Standard age distrrljution. Among females neoplasms become more 
important than dis?ases of the circulator/ system in three of the industrialized 
countries, while the U S S R and Hungary continue tc exhibit greater losses of 
potential life through circulatory system disease. 
When compared to the four industrialized ountnes in table 1 the 
U S S R is found, unsurprisingly, to bear the closest resemblance tc Hungary. 
In most instances the YPLLs for the USSR are intermediate oetween the 
(typically higher) nungaiian values and those of tho remaining countries. 
What distinguishes the Soviet case is the vastly higher less of potential life 
through respiratory sysiam disease. In addition the USSR exceeds the otner 
countries in YPLL due to injuries, particularly among males. Among women 
the Soviet Union also ranks highest in YPLi . from diseases of the 
circulatory system. 
Systematic variations between regions oi the USSR in loss o l potential life 
b y cause of death a-e evident In the union republic data m talile 1. 
Respiratory oisease exhibits the most proiiounced regkxu i differon'ials in 
Y P L L In general circulatory system disease accounts for greater lr-тв ot 
potential life in european union republics than elsewhere in the Soviet Union, 
although standardization reduces tne Differential. 
T h e measure ot potential life lost employed far expresses annual iocs of 
life relative to tne mid-period population, indicating the intensity of ioss of 
life per average person at iisk. An alternative measure with a different 
interpietation is YPLL per death, which reftecls Hie differing looses 
entailed b y deatns in the various cause categories. When standardized, 
this measure becomes a sensitive indicator ct the youtnfulness of :he 
given mortality schedules. Estimates of v p L L per death are presented for 
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the U S S R and its european republ ics along with the four Industrialized 
countries in table 2. 
According to the figures in table 2, the average death entails a greater 
loss of potential life in the U S S R than in any of the four countries. The 
importance of respiratory disease and injuries in the Soviet mortality profile 
undoubtedly contributes to the greater overall loss of life in the average 
Soviet death, since mortality from these two causes tends to have a 
younger incidence than mortality from the other causes. However , within 
cause categories the Soviet average losses are often significantly greater 
then those obtained for the other countries. This is especially graphic in the 
c a s e ' of respiratory disease, suggest ing a reserve of "preventable" infant 
a n d child mortality which has been substantially reduced in the four 
Industrialized countries. 
The union republic estimates in table 2 reveal major regional variations in 
the loss of potential life associated with deaths in the respective cause 
categories, particularly injuries a n d respiratory disease. 
Conclusion 
A country's achievements in mortality reduction are limited by the present 
state of technology and medical science, among other things. T h e measure of 
preventable mortality developed in this paper has sought to quantify a society's 
potential for mortality reduction subject to these constraints. Analysis of Soviet 
mortality employing this device has indicated the possibility for substantial 
savings of human potential through mortality reduction. Whether these savings 
are realized will depend on the progress and quality of Soviet efforts to 
develop the health care system, such as the ambitious campaign to provide the 
population with medical checkup examinations, as wen as the Soviet Union's 




Cauces Circulatory Neoplasms Respiratory Injuries Residual 
Hungary 
Male 
(1988) 23351 7800 5035 941 4181 5395 
England 
(1987) 12643 4697 3183 740 1495 2529 
Spain (1985) 12510 3264 3202 822 2144 3078 
U S A (1986) 1543 4547 3157 752 3392 3585 
U S S R 
(1987-88) 25737 7509 4565 2816 5750 509/ 
RSFSR 25687 7891 4929 1343 6403 4620 
Ukraine 22610 7093 4641 1604 5182 4092 
Belorussia 21645 7420 4415 1536 4930 3243 
Estonia 22433 7926 4374 842 5509 3782 
Latvia 22923 ei87 1 5 5 8 894 5772 3511 
Lithuania 21160 6426 4187 1090 6017 3440 
Moldova 2536/ 6472 4015 2780 5713 6387 
Female 
Hungary Wmtw • (1Э88) 16997 6188 4247 .4*7 «772 4243 
England 
(1987) 11526 3502 4112 687 « 9 3 2532 
Spa'n (1985) 9239 2810 2632 506 741 2550 
U S A (1986) 11825 3322 3574 658 1324 2947 
U S S R 
(1987-88) 16208 6563 3382 2169 2016 4073 
RSFSR 16469 6499 3483 1096 1915 3476 
Ukraine 15753 669I 3455 936 1594 307« 
Belorussia 14498 6214 3167 1006 1457 2653 
Estonia 15130 5932 3494 564 1914 3226 
Latvia 15188 6241 3534 516 1955 2944 
Lithuania 13651 4966 3361 613 1827 2884 
Moldova 22295 8267 3398 1984 2550 6095 
Years of Potential life Lost by Cause of Death, USSR and 
Selected Industrialized Countries (standardized values) 
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lAICa-jses OrcuMory Neoplasms I Respkatory InjuneV Reskkul 
Male 
14.9 10.1 14.3 11.4 28.4 27.0 
11.7 9.2 11.3 6.3 34.3 19.4 
125 81 13.1 7 8 338 16.8 
.143 9.5 1 г в 8.0 36.9 22.1 
16 8 9.2 18.4 20.9 36.0 34.4 
16.2 9.3 16.1 15.8 35.7 33.0 
14.9 8.4 17.1 12.1 35.3 31.5 
14.9 9.3 17.0 10.8 35.8 31.4 
14.7 8 8 15.3 17.5 339 30.4 
14.8 9.2 15.8 i a i 35.1 2 7 9 
15.6 9.0 15.8 11.8 34.9 30.7 
14.3 6.5 18.1 18.2 34.5 28.3 
f "emale 
18.4 125 22.1 17.0 25.1 35.4 
17.1 11.3 2 1 8 11.7 34.1 231 
15.3 9 8 21.8 11.1 38.1 20.5 
18.4 11.3 22.0 14.1 42.1 20.7 
20.8 11.8 25.7 375 426 48.0 
19.2 11.7 25.3 27.0 40.4 485 
17.8 115 28.7 188 4 1 5 44.9 
17.8 11.8 26.3 16.0 41.3 43.1 
175 9.3 24.8 33.1 38.8 433 
17.4 10.7 25.1 23.2 37.7 396 
16.0 10.2 25.7 21.0 39.5 43.4 
1 10.0 11.0 27.9 29.9 40.2 36.6 
Years of Potential Life Lost per Death by Cause, USSR and 
Selected Industrialized Countries(standardized values) 
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Р Е З Ю М Е 
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е Р А З Л И Ч И Я С М Е Р Т Н О С Т И В С С С Р П О П Р И Ч И Н А М 
С М Е Р Т И : А Н А Л И З П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н О П О Т Е Р Я Н Н Ы Х Л Е Т Ж И З Н И 
Д о с т и ж е н и я страны в снижении смертности ограничены современным 
развитием .ехнолотии и медицинсхой науки. В статье используется концеп­
ция потенциально потерянных лет жизни для исследования региональных 
различий смертности в С С С Р по причикам смерти. Смертность , когпоую 
возможно избежать, описывается при помощи гипотетического стандарта, 
который определяется как нижний предел смертности по отдельным причи­
нам в странах с низким уровнем смертности. В статье приведено сравнение 
с некоторыми индустриально развитыми странами. Анализ показывает, что 
Советский Союз теряе* больше ^потенциальных» лет ж и з н и , чем другие 
страны. Болезни системы кровообращения являются наибольшей причиной 
потери «потенциальных» лет жизни во всех анализируемых с фанах, в том 
числе и во многих республиках С С С Р . Важнейшая отличительная черта 
смертности в С С С Р - э т о большие потери жизней от болезней органов 
дыхания, отравлений и травм, особенно среди мужчин. П о т е р и от траам и 
отравлений в европейских республиках выше,чем в остальных. После попра­
вок на различия в возрастной структуре - с р е д н и й смертельный случай от 
заболеваний органов дыхания в С С С Р приводит к десятилетнему превыше­
нию в потери жизней по сравнению с другими странами. 
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Pēteris Zvidriņs 
Univorsity of Latvia 
NUPTIAUTY AND DIVORCE TRENDS IN ESTONIA, 
LATVIA, LITHUANIA AND FINLAND 
1л this article the patterns of nuptiality and divorce as well as changes in the 
family composition in four states of the Baltic region: Estonia (1.58 minion 
people at the beginning of 1990), Latvia (2.69 million), L-thuania (3.72 
million), and Finland (4.98 million) wffl be analyzed. The total population of 
tha above mentioned countries is approximately 13 inillion people. 
The demographic transition in thaso republics began later than in the 
Western Europe, especially in Lithuania. O n the otlter hand, it has boon 
more rapid than In most European countries. Fertility, which started a clearly 
visible decline shortly prior to the turn of the century or during the first decade 
of tt№ 20th century, reached one of the lowest rates in tne world-in Latvia and 
Estonia in the 1960s and in Finland in the 1970s. Only in Lithuania the fertility 
rate rerruiTied comparatively high, reaching the minimum in the last decade. 
Between the 1950s and the 1970s, the total fertility rate in Latvia fluctuated well 
below replacement level between 1.7 and 1.9, but in Finland it has fallen to 
1.6-1.7 in the 1980s. In Lithuania a slightly higher reproduction level was 
steadily maintained (excluding some years in the late 1970s and at the 
beginning of the 19808 as well as since 1938 when fertility declined slightly 
oelow the replacement level). The situation has changed in Latvia and 
Estonia since early 1980s when fertility increased above the replacement level, 
especially fcr the titular nationalities. 
In proindustrial societies, nuptiality was a very important factor 
affecting fertility and population Increase. The Baltic marriage pattern at the end 
of the 19th century !з generally considered to take an intermediate position 
between Western and Eastern European patterns, with the features of the 
Western pattern more visible.(Table 1). J o h n HajnaJ called special a f t e r * t o 
thre* principal categories of marriage: the West European, the East 
E i r o p e e n ana non-European patterns. From tho Princeton Fertility Project 
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materials we see that in the Western European cluster around 1900 were 
eleven West European countries (also Finland) and three Baltic provinces. The 
index of proportion married among potentially fertile women (lm) 1 in Estonia 
and Finland was below 0.50 and only in Lithuania it was above 0.50. The 
value of lm in European Russia as a whole was 0.70. 
Table 1 
Comparison of nuptia'ity indicators among females in various 
countries 
Skxjuiae mean age at first Proportion ever-married by age 
marriage* (years) _ 50 (per centi 
1B97' 1965-70^ 16971 1965-70' 
Estonia 26.5 22.0 88.5 89.0 
22.2 91.9 Л .4 Latvia 25.7 Lithuania 24.7 2 Z 4 93.0 93.6 
Finland 25.6 230 85.1 91.4 
Sweden 27.5 24.1 81.3 91.8 
England and Wales 26.2 21.5 86.4 96.6 
Norway 26.9 22.7 82.2 96.6 
France 24.0 23.5 88.5 94.2 
Bulgaria 20.8 20.7 99.2 98.7 
Hungary 22.0 21.2 95.7 95.5 
Rumania 20.3 20.2 97.5 96.3 
Russia 20.4 21.7 95.8 953 
Ukraine 20.8 2 1 5 98.1 93.3 
* Mean number of years spent In never-married state by those who many by age 50 (in Ыэ 
hypothetical cohort) 
1 For some countries, various dates of the late 19th century. 
2 For non-Baltic countries, various dates In the 1960s. 
Source: Coale A.. Anderson B. and Harm E. Human fertiHy in Russia since the nineteenth 
century. Frincetoa 1979, pp. 136-137. 
With industrialization and uroanization, great changes occurred signifying 
earlier and more universal nuptiality. But a peculiar feature of population 
development in the Baltic countries between the world wars was a slow 
rate of industrialization. As a result, a smal proportion of the population 
lived i cities. Frequent postponement of marriages and a widely spread 
1 lm is e lertimy-weiglned measure of the proportion married. An lm of 0.50 means that a / 
hall ot the women ot reproductive age are married 
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use of birth control methods were characteristic features of marital and 
reproouctive behavior in Estonia and northern and western parts of Latvia. 
The tendency for earlier marriages and a decrease in the portion of the 
unmarried population, typical in many West European countries, was not 
noticeable in the Baltic areas, especially in Estonia and Latvia, until their 
incorporation into the U S S R in 1940 
The index of oroportiori married women declined after World War I. F r o m tlie 
mid- 1920s !o 1939 lm changed (increased) very gradually and in Lithuania it 
even decreased (see Table 2). This peculiarity of low proportion married 
among women of chiklbearing age was to a great extent determined b y the 
farmsteads svstem of the rural population and the corresponding social 
standards of inheritance rights o i the farm property. 
Table 2 
index of proportion married: 1897-1989 
I _^ 1P97 1926 1939 1959 IS 70 1S43 Estonia 0.473 0.458 0.475 0.580 0634 0.639 
.Latvia 0.500 0.423 0.502 0.569 0.642 0 543 
Uthuania 0.537 0.498 0.416 0.551 0.645 0.653 
Finland- 0.468 0.437 0.455 0.605 
• Accordingly tSOO, 1930, 1940, and 1960 
Sources: 
CoaJe A., Anderson В.. Harm E. p. 124; Undgren J art Nuptialrcy and maitel fertility during tha 
n.si phase of indusrrialaation in ^ inland. Yearbook of Population Research In Finland. Vol XVMI 
(1980). Helsinki, p. 84-J5 and author's calculations. 
An indication of the pattern of relatively late marriage in the Estonia and 
Latvian provinces of Kurland at the end of the 18th century is contained in a 
study by Andrejs Plakans and Heldur Palli. 1 For example, the calculated value 
of lm for the rural areas of Kurtand before 1800 was lower than 0.60. In 
Otopāa parish average age at first marriage for women in the second half of 
the 18th century was 23-24 years. This marriage pattern played an 
1 Plakans Andrews. Peasant farmsteads and households in the Baltic Moral, 1797. 
Co.noarat.v? Gtjdies in Society in History, 17(1795). pp.2-35 Paft Некк-г. Natural growth 
of iu.-al Estcnun population. 1650-1799. TaSnn, 1960,Vi Russian). 
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important role keeping overall birth rates below levels in other par's of East 
Europe. 
In Finland She proportion of married women shows a clearly decreasing 
tendency ouring the early stage of industrialization and the index 
of the proportion married (only 0.40 in 1920 and 0.44 in 1930) went up 
again in the 13308 and more steadily after World War II. The med'an age at 
first marriage for women at the e n d of the 1930s was 24.7 years, but in 
1956-1Э60 it w a s 22.8 years, reaching a minimum in 1966-1970 of 22.2 
years. After that, it gradually has increased to 24.9 years in 966. For men, 
these figures were about two years higher 
The proportion of married women among those aged 17 years and over in 
the Baltic provinces at the end of the iSth century was about fifty per cent 
(in the Livonia province, only 48.5%, while in European Russia as a whole, 
63%). ' The proporL jn in 1939 was 50% in Latvia, 46% in 
Estonia, and only 43% in Lithuania Two decades later, corresponding 
figures were 50, 49 and 53. The increase for men was even more substantial: in 
all these republics in 1959, two-thirds of men aged 16 and over were currently 
warned, and the proportion increased in later years. 
T h e c h a n g e in the social system in Estonia, Latvia a n d Lithuania 
w a s an important factor influencing the demographic p r o c e s s e s . M o s t 
obvious ly it inf luenced famiiy-maritaj relations, especial ly t h o s e 
character ist ic traits of nuptiality that arc most apparent in this 
respoct . O n e year before the War ( ro id - ie*0to mid-1941), the number ot 
marriages a n d d ivorces increased significantly. This w a s e n c o u r a g e d 
mostly by the alteration in the legal and moral standards ot behav ior 
T e n s of thousands of people , mostly natives, were depor ted f rom 
mid-1940 to mid-1941, the p r o p o r t i o n of S l a v s inc reased rapidly as 
a result of in-migration from other paris of the Soviet Union. T h e 
immigration populat ion sharply increased. 
1 NasHuvye Scvet.koy Latvii. EU. by P.2Vidnn4 Riga. 1986. р.13(И Russwn). 
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Table 3 
Dynamics of marriages: 1950-1990 
(per 1000 of mean population) 
Years Estonia Latvia Lithuania Finland 
1Э5С 9.5 9.9 9.1 8.5 
1960 
1965 
10.0 11.0 10.1 7.4 
8.3 8.9 8 4 7 9 1970 9.1 10.1 ' 9.5 8.8 
1975 8.7 9.9 9.0 6.7 
1980 8.8 9.7 9.2 6.1 
1991 8.6 9.7 9.1 6.3 
1982 8.2 9.6 9.3 8.3 
1983 8.5 9.4 9.5 6.1 
1964 3.2 9.1 9.6 5.8 
1935 8.4 S.2 9.5 5 3 
1386 8.4 9.5 9.8 5.2 
1637 8.6 9.6 9 6 5.3 
1988 9.4 ' 8.2 S.4 5.3 1989 8.0 91 9.3 5.0 
1990 7.4 8.8 9.7 4.8 
Sources: 
Yearbook ot Population Research щ Finland. Vol XXV» (1988) Helsinki, p. 80, Vol. XXIX (1991), 
p. US-148; vestrkk itatrstoki; Moscow, 1986. No 12, p. 88 ( h Russian); 1990. No 10. p 35; 
Various issue- of Demogrr^jhic Yearbook (UN. NY). 
In J u n e 1941, the N a z i s o c c u p i e d Ba l t i c r e p u b l i c s . M o r e t h a n 
th ree y e a r s of o c c u p a t i o n c a u s e d v e r y h e a v y p o p u l a t i o n l o s s e s . 
!n a d d i t i o n , in 1944-1945 m a n y t h o u s a n d s ot E s t o n i a n s , L a t v i a n s , 
a n d L i t h u a n i a n s left the i r c o u n t r y o r later w e r e d e p o r t e d . In t h e 
m e a n t i m e , a n e x t r e m e l y h i g h i e ve l o f i m m i g r a t i o n c a m e f r o m 
R u s s i a , the U k r a i n e a n d B e l o r u s s i a . T h e decrease of the r^oprjrton of 
the titular nations among total population was very high, especially in Latvia 
arid Estonia. The proportion of the Latvians in Latvia, that was almost 80% of 
population in 1939 and more than 80% straight after the war, feU to about 50% 
in the last years. 1 
I About the dynamics ot етгъс composition see. Zvidriņi Petens Change of ett-.no-
stuctura ki the 8nHlc republics.- Revue Bakique. Nr.4. Vilnius, 1382. (Forlhcomiiig) 
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The scarcity of statistical materials concerning families, riuptiaiity and 
divorce for the period after the War do not allow a systematic approach to 
analyze the situation prior to the beginning of the 1950s. The first post-war 
census was organized only in 1959. Thus, prior to this date, we nave only 
overall raies which in many cases could be considered as approximate. 
T h e post-World War II baby boom never would have happened if a 
marriage boom had not come first. Crude marriage rates in all four countries In 
the late 1940s exceeded 10 per 1000 ol mean population. But divorces were 
also increasing. From the data of Table 3, we see that overall rates of 
marriages in Finland have been considerably lower than in the Baltic republics. 
The difference increased as a result of a sharp decline ot reported 
marriage rates in Finland in the 1970s and 1980s The rates still are very h igh 
in Latvia and Lithuania. Only in some countries arid Soviet republics (RSFSR. 
UzbekSSR, USA etc) had the indicators been so high or even a little higher. 
At the beginning of the 1970s, after marriage had become a nearly 
universal phenomenon, a sharp decline in marriage rate occurred in 
Finland. Sweden was the earliest "forerunner" in this decrease:f 'om 1965 
Somewhat later closely followed by Denmark, Finland, Norway and the 
Netherlands. The total of age-specific first marriage rates in Finland 
between 1970 and 1980 decreased: from 0.94 to 0.67 for women and f rom 
0.90 to 0.61 for men. The marriage rates in the Baltics were moving 
downward at a much slower pace. For example, in Latvia tne total first 
marriage rates in 1977-1978 were 1.00 for women (1.17 in 1958-1959. 0.93 
in 1064-1965 and 1.13 in 1969-1970) and 0.97 for men (with similar its 
dynamics in previous periods: 1.39, 0.96. 1.08). During the 1980s marriage 
rates showed a relatively low decrease in Estonia, Latvia and Finland and 
were still very high in Lithuania. 
A t the Euiopear . Population Conference in Helsinki (1997) 
Hans-Joachim Hoffmann - Nowolny pointed that "decreasing marriage 
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rates as s u c h only tell us to what extent individuals participate In the institution 
of marriage, but not wnether and to what extent this institution is being replaced 
b y other forms of possibly marriage-like Irving patterns, such as 
cohabitat ion". 1 
Living in a consensual union has become common in the Nordic 
c o u n t r i e s , a l s o in F i n l a n d . A c c o r d i n g to t h e s t u d y of the F i n n i s h 
state c o m m i t t e e m a d e in t h e e a r l y 1930s, the n u m b e r o f 
c o u p l e s l i v ing " t o g e t h e r i l l ega l l y " w a s a b o u t 8,000-9 ,000. T h e 
c o r r e s p o n d i n g f i g u r e in t h e ear ly 1980s w a s at l eas t 120.000, b u t 
fo r the y e a r 1987 w a s 162,000 w h i c h w a s a b o u t 15 p e r c e n t of all 
f a m i l i e s . 2 O f y o u n g m a r r i e d c o u p l e s i n t e r v i e w e d i n 1987 in H e l s i n k i 
* о 
7 0 % h a d l i ved t o g e t h e r b e f o r e m a r r i a g e . O f c o m p a r a b l e c o u p l e s 
In Ta l l inn 66% h a d d o n e so ( 7 2 % of E s t o n i a n c o u p l e s ) . A n d t h i s 
fea tu re i s w i d e s p r e a d n o t only a m o n g the y o u n g . S o m e s p e c i ā l i s t s 
e v e n a s s u m e that the f o r m a t i o n of c o n s e n s u a l u n i o n s b y 
d i v o r c e d p e r s o n s is s i g n i f i c a n t l y m o r e c o m m o n t h a n r e m a r r i a g e 
a m o n g the d i v o r c e d . O n the b a s i s of their c a l c u l a t i o n s , t h e 
n u m b e r of d i v o r c e d p e r s o n s l i v i n g in c o n s e n s u a l u n i o n s is t o 
a b o u t o n e - h a l t t h e n u m b e r of r e m a r r i e d . 4 T h i s i s in p a r t d u e t o 
c u r r e n t l e g i s l a t i o n w h i c h d o e s n o t p r o v i d e the s a m e b e n e f i t s t o 
1 НоЯтапп-Нэ*о»лу Ham Joachim. The future of the farrwy. European Population 
ConferoncelPtanarles;. НеЫпИ, 1487, p. 127. 
2 Yearbook ot Popi ••Hun ГЧ inn urti in Finland. Volume XX» (1964). Helsinki, pp. 1516; 
Saari Marti. Data materials or consensual union statistics of Finland (CSO cf Finland). 
Helsinki. 1990. 
3 Haavto Mannila ESria. Hann* E*kt Family He In Estonia and Finland. Acta Sobologica 
1967 (30). p3S8. On hasis of a new survey of the population of Ta*nn c a n ^ out In 
1967-1938, Andres Vikat found that premarital cohabitation was very widespread among 
Estonians. 
A undgren JaA Niemkwn Mauri. Remarriage ki Finland. Yearbook c* Population 
Research in Finland. Voktrne XXVI (1988). Helsinki, p «3 
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p e r s o n s w h o h a v e marr iad as to t h o s e w h o are formal ly s i n g l e , fo r 
example, state allotted grants for unmarried mothers. 
But Irving together without formal marriage is becoming more common 
also in Latvia and Lithuania. Indirect evidence comes from the increasing 
share of illegitimate five b i t h s and partly aiso from the increased state 
allotted grants for formally unmarried mothers. For example, the 
proport ion of illegitimate live births amounted in 1939 to 25.2 per cent in 
Estonia, to 15.9 per cent in Latvia and 6.7 per cent in Lithuania ' i n 
Finland, this figure was 5 per cent in the 1960s. 10 per cent in tha 1970s 
and 13 per cent in 1987. 
Recent data show that from 70 to 80 per cent of all marriages 
contracted in the Baltics yearly, one or both partners are mairying for the 
first time, i.e. their orevraus marital status was single (naver-martied). The 
proportion of persons who have been divorced fluctuate from 10 per cent for 
women in Lithuania to 27 per cent for men in Latvia in 1933-1989. For 2.6 to 
4.0 per cent ot marrying persons, their marital status were widower, or 
correspondingly, widow. The proportion of marriages where both partners are 
single is decreasing and in Latvia it dropped to 60 per cent (in Estonie 62 per 
cent, ana 71 per cent in Lithuania). And more marriages are formed b y 
divorced spouses. In Latvia and Estonia 13-14 per cent of all marriages were 
formed by partners who both had previously been divorced. In Lithuania 
(almost 10 per cer t ) and rm'and, the proportion is lower, but there is a 
tendency to increase. Remarriages have been common in the Baltics 
throughout history but until this century almost all remarriages followed 
vvictowhood, there was little divorce. At ttie presem,romarriages have become 
very common also among divorced persons, especially in Latvia and Estonia. 
T h e very high divorce rate thus not always lead to the increase of the 
proportion of unmarried persons. 
1 Omr.ograt^lvskV yezhegcoi* SSSR 1990. Moscow, 1990. p.316 (in Russian). 
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S p e c i a l s u r v e y s in the Balt ic r e p u b l i c s s h o w tha t the t y p i c a l а д э 
at f i rst m a r r i a g e h a d d e c l i n e d . T h e p r o p o r t i o n of w o m e n w h o m a r r y 
b e i n g v e r y y o u n g ( b e f o r e a g e 20) i n c r e a s e d to 23 p e r c e n t f rom all 
m a r r y i n g w o m e n . T h e y o u n g e r tne b r i d e , the h i g h e r p r o b a b i l i t y that 
h e r m a r r i a g e i n v o l v e d a p r e m a r i t a l p r e g n a n c y . T h e i n c r e a s e of 
c o h a b i t a t i o n p r i o r to m a r r y i n g a l s o p r o m o t e s h a v i n g the f i rst c h i l d 
b e f o r e m a r r i a g e . In E s t o n i a in 1389. a m o n g all c o n t r a c t e d 
m a r r i a g e s , 9 p e r c e n t w e r e m a r r i a g e s w i t h o n e or m o r e c h i l d r e n ( o r 
127 c h i l d r e n p e r 1000 m a r r i a g e s ) at t h e m o m e n t o f r e g i s t r a t i o n . In 
Latv ia . 8C c h i l d r e n p e r 1000 m a r r i a g e s , in L i t h u a n i a . 40 p e r 
t h o u s a n d . T a k i n g into a c c o u n t r e m a r r i a g e s , the a g o at m a r r i a g e is 
c o m p a r a t i v e l y h i g h , e s p e c i a l l y in F i n l a n d . In t h i s c o u n t r y , e v e n 
m e d ' a n a g e at f i rst marr iage fo r w o m e n i s a b o u t 25 y e a r s a n d f o r 
m e n . 27 y e a r s . 
F u r t h e r a t t e n t i o n wi l l b e p a i d to t h e d y n a m i c s o i d i v o r c e s i n 
a b o v e - m e n t i o n e d c o u n t r i e s . S i g n s of c h a n g e s i n a t t i t u d e s a n d 
' *( l ' . . . . ' 1^|ВгЩ^9Р!ч(3*"КПгта1дмР 
b e h a v i o r c o n c e r n i n g t h e f a m i l y s t a r t e d a p p r o x i m a t e l y at t h e 
s a m e t ime In t h o B a l t i c s t a t e s a s i n m a n y o t h e r E u r o p e a n 
c o u n t r i e s , b y n e w a t t i t u d e s i n t h e B a l t i c s t a t e s s p r e a d s ' o w l y . 
I n d u s t i i a l p r o d u c t i o n b e g a n t o a c c e l e r a t e o n l y a f t e r t h e S e c o n d 
W o r l d W a r a n d e c o n o m i c e m a n c i p a t i o n o f w o m e n , t h e i r 
a b s e n c e f r o m t h e h o m e c o n t r i b u t e d t o t h o i n s t a b i l i t y o f 
m a r r i a g e s 
A l t h o u g h d i v o r c e w a s l e g a l i z e d in F i n l a n d a s e a r l y a s the 16tn 
c e n t u r y a n d i n the B a l t i c p r o v i n c e s ot R u s s i a i n the 13th c e n t u r y , 
d i w o r c e s w e r e n o t e a s i l y o b t a i n e d . U p to 1 9 3 0 s , w h e n n e w 
d i v o r c e l a w s c a m e in to o p e r a t i o n , the p o s s i b l e l e g a l g r o u n d s f o r 
d i v o r c e w e r e a d u l t e r y a n d wi l fu l d e s e r t i o n , b u t n o t m a r i t a l 
d i s c o r d . T h e l a s t g r a d u a l l y g a i n e d a s i g n i f i c a n t p o s i t i o n a m o n g 
g r o u n d s for d i v o r c e . Oh'orce a c c o u n t e d for 0.2-C 7 per c e n t of all 
marital dissolution in F i n l a n d b e t w e e n the 1850s a n d 1880s. w h e r a a s 
the c o r r e s p o n d i n g p r o p o r t i o n was 4.0% in the 1920s and 18 3% in the 
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1950s, in Latvia the proport ion of divorced men in the total populat ion 
inc reased f rom 0.08% in 1897 to 0.64% in 1935 and cor respond ing ly f rom 
0.16 to 1.04% for w o m e n . 
T h e d i v o r c e rate i n c r e a s e d after the W a r , e s p e c i a l l y in Latv ia 
w h e r e t r a n s i t i o n f rom agr icu l tura l s o c i e t y t o w a r d s i ndus t r ia l i za t ion 
w a s g o i n g v e r y f a s t . In the s e c o n d part of the 1940s a n d in the 
1950s, L i thuania h a d v e r y low d i v o r c e r a t e s ; s t r u c t u r a l c h a n g e s in 
the e c o n o m y h a d g o n e m o r e s l o w l y , , a n d the R o m a n C a t h o l i c 
C h u r c h h a d a s t r o n g In f luence. 
Table 4 
Dynamics of divorces: 1950-1990 
(per 1000 of mean population) 
Year Estonia Latvia Uthuanfa Finland I 
1950 u.6 0.8 0.2 0 9 
1960 Z 1 2.4 0.9 0.82 
1965 г з 2.8 0.9 0.99 
1970 3.2 4.6 22 1.29 " 
1980 4.1 5.0 32 1.98 
1981 4.1 4.8 3.2 1.98 
1982 3.9 4.7 3.1 го1 
1983 4.2 4.8 3.1 2.01 
1984 4.1 4.7 32 1.97 
1985 3.9 ' 4.5 3.2 1.85 
1986 3.9 42 3.3 1.98 
1987 3.9 4.0 32 2.05 
1988 3.8 4.1 32 2.69 
1989 3 8 4.2 3.3 2 93 
1990 3.7 4.0 a4 2.64 . 
Sources: 
Vestr* statisolu: Moscow. 1980, No. 12, p. S3; 1990, No 10. p. 35 fln Russian): Yearbook of 
Population Research in Finland. Vol ХХИ (1991), p. 146. 
1 "tkanen Kari Markai dissolution In Finland: towards a long-term perspective. Yearbook 
of Population Research m Finland. Volume XXiV (1986). HeKkiU.p.64. 
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in all these countries, as in many other European countries, the divorco rate 
substant ial ly i n c r e a s e d in the mid 1960s . (Tab le 5). T h e legis lat ion w a s 
substant ia l ly l ibera l i zed in D e c e m b e r of 1965.and the i n c r e a s i n g 
d ivo rce rate a c c e l e r a t e d , r e a c h i n g 5.5 d i v o r c e s per 10CO inhabitants i n 
Latvia in 1979. a n d in E s t o n i a 4.2 d i v o r c e s per 1000 in 1933. T h u s . 
Latv ia ' s a n d E s t o n i a ' s d i v o r c e ra tes a r e a m o n g h i g h e s t in t h e 
w o r l d . 1 A n d r e i V o l k o v c a l c u l a t e d that o f t h o s e got m a r r i e d i n 
1970-1974 d u r i n g 10 y e a r s of m a r r i e d life t h e p r o p o r t i o n o f d i v o r c e d 
a m o n g t h e L a t v i a n s w a s 27 p e r c e n t a n d a m o n g E s t o n i a n s 20 p e r 
cent . F o r S l a v s l iv ing in the r e p u b l i c s s t a n d a r d i z e d d i v o r c e r a t e s 
have b e e n e v e n h i g h e r . 
D i v o r c e f i e q u e n c y in Li thuania and F i n l a n d s e e m s to b e on a 
medium level f r o m a E u r o p e a n point of view. A m o n g t h e S o v i e t 
r e p u b l i c s , e v e n Li thuania h a d a h i g h level , but a m o n g t h e 
S c a n d i n a v i a n count r ies , S w e d e n a n d D e n m a r k have a higher level t h a n 
F in land . 
Table 5 
•Special divorce coefficients: 1958-1988 
(rates per 1000 married couples) 
1950 59 1909-70 1978-79 1964-85 1988 
Estonia 9.6 14.2 18.8 "17 .0 16,3 
Labia 10.6 18.6 22,1 19.0 17.3 
Lithuania 3.9 9.3 i 3.1 12.9 13.0 
Finland 4,2* 5.1 5 9.5* 9.2* 12.6 
' 185'-60 
21981-70 
3 1976-60 ' 
4 1981-85 
Sources: . 
Latviia iorjien rtga. 1990, o. 30; Latvija un pasaules valsus. Riga, 1991. p. 49; vfcaroook ol 
Nordic Statistics 1986 Slocknolm, 1987, p. 72. 
1 Inllie USA ai-time peak of 5Л ma in 1Г79 and then the rate drooped to '..7 in 1939. 
S*3te divorce r<JC3 ranged from 28 in Massachusetts :o 11.9 in Novada. See: Monthly 
Vital Stat'-sbciRaporti 390. Vol i8No 1 3 S^ppkwisntp 5 
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Yet. d e v e l o p m e n t s in the 1980b g i ve picture of a d e c r e a s i n g leve l of 
d ivo rce in Latvia a n d Eston ia , and of a stagnat ion in Lithuania. Moro 
prec i se i n d i c a t o r s of d ivorces suppor t the t r e n d s ment ioned 
a b o v e . ( T a b l e 5). T h u s , the measures of d e m o g r a p h i c pol icy that were 
car r ied out in t h e repub l i cs during the 1980s, inc luding m e a s u r e s 
e n v i s a g e d in the complex s p e c i a l - p u r p o s e p r o g r a m s of p o p u l a t i o n 
d e v e l o p m e n t , 1 h a v e brought posit ive results. Never the less , the leve l of 
d i v o r c e in all Balt ic republ ics is v e r y high, especia l ly in the larger 
cit ies. For e x a m p l e total d i v o r c e rate for men l iving in cities of Latvia 
w a s : 0.86 in 1978-1979 a n d 0.74 in 1988-1989(ln the U S S R o n the 
w h o l e 0.57) . O n l y slightly l e v e r it was for w o m e n , . ome s p e c i a l 
measures us ing a life table a p p r o a c h show that such a level of d i v o r c e 
l eads to the s i tuat ion w h e n i ndeed almost half of all marr iages e n d in 
d i v o r c e . 
O n the.contrary, the divorce rate in Finland during the 1980s incraased, 
especially within the last few years, surpassing ths average level in 
Scandinavian countries. At the moment, it Is near Lithuanian's level, bdt 
when we calculate the divorce rate per 100 contracted marriages then the 
ratio in Finland comes to approximately 50. The lower reported divorce rate 
in Finland than in the Baltic republics seer.is relate to more widespread 
cohabitation and to fact that private property and religion make more difficult 
to divorce in Finland. 
The average a g e at divorce in all examined countries at the second half of 
trie 1980s fluctuated at around 35 years for women and 37 years for men. Tho 
highest divorce rate is at the age about 30 years and among those married at 
1 For example, r\ Latvia tor the first time m me USSR in one republic, a special republican 
purpose program was accepted In 1966: T n e poptOatton in 1966 :?O0C 1 was a 
constituent pail at tne Fepub*-"i plan tor economic and social development in 
1986-1990. Tho leng-ierin program had tour sot- programs, among tiiem wis the 
s-jb prograti cased -Increase ot fertuty and strengthening ot the tamily*. tn decomber 
1990 the govsmmanl of Latvia issued decision to wcrt out national program -Populiiior 
ol tie hepubkc ct Latvia'. НореМу. twre w# be afeo simtor sub-prorjram on 'arriry. 
24 
under 20 years of эде. ft is higher also for married after 40 years ot age. Tho 
highest rates specific for age of husband and for age of wife now are in the 5 
year age group from 20 to 24 years. 
The proportion'of marriages that last more than 20 years forms from 12 to 
13 per cent of all marriages ending in divorce in the Baltic republics. Close to 40 
per C6rt of families were childless, but nevertheless, the average number of 
children common for spouses in families was about 0.90(excluding childless 
familios, this indicator rices to 1!4-1.5).' In Finland in 1ЭВ1 33 per cent of 
divorced persons were chiloless. 38 per cent had one child, 23 per cent - two 
children and 6 per cent - three and more children. 2 
The great increases m Irfetime levels of divorce and remarriage have altered the 
composition of fam«os. According to 1Э89 census dara, there were 189 tnousand 
divorced or separated persons in Latvia, 158 thousand in Lithuania and 102 
thousand in Estonia. Tne proportion of divorced among females aged 16 years and 
over has Increased to 10.7 per cent in Latvia and to 10.0 per cent In Estonia, while in 
the USbf l as a wl-.oie, f ie proportion was 7.5 per cent. Out of all the Soviet 
republics, proportion of divorced females and males of Estonia and Latvia was the 
highest. Approximately 7 per cent of males in Estonia and Latvia are divorced, the 
average rate among all Soviet republics was 4.7 per cent 
In the Bafbu republics as wef as in Finland, there is a great Difference between 
ttie rates of mortaKy of adult males and females 3 Due to increased mate excess 
mortality, the share of widowed females by the year 1979 amounted to 18 per cent 
in Lithuania and to 19 per cent in Estonia and Latvia And lor women aged 00 years 
and over, it amounted to about 50 per cent. But during the 1980s, as a result of the 
decline in male excess mortality in marriageable ages, tne proportion of widowed 
1 Catcutated from: Naselenrye Sovetskoy Latva.p.324; Oumograftcnesk.y Yeznegoon* 
SSSRp.304 
4 Naseienrye mira Moscow1 ses.p. 12S («i Russian) 
3 See e g :2/4Jn.,il Pēteris. Populalion reproo4jctic^ in iha F.i»»jc rpgion. Yeaibook ol 
Populaiioti Research in FWac»« vet ХХУ.(1983). HatsHtt, pp.4»47; Vafconen Taoani, 
Krūmiņa Juris ZvkMns Pftteiis. McrtaHy trends in Finland and Latvia since the 1920s. 
Yeaibooi. of Poinrtotion Rase itch m FWand. Vol xxncftriai,. pp. 04. 63.70. 
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females decreased slightly (in Estonia it decreased remarkably) but the 
proportion of widowed males increased. 
As shown in Table 6. 56 per cent of females aged 16 years and over in 
Latvia and Estonia and 60 per cent in Lithuania ere currently married, and this is 
correspondingly 6.0. 7.2 and 7.4 per cent points higher than it was in 1959. The 
proportion increased more slowly for men between 1959 and 1979. Besides. !n 
the 1970s and in the 1980s, it stabilized in Estonia and even decreased slightly 
in Lithuania in the 1970s and in Latvia during both decades. 
Table 6 








Estonia 1979 67,6 24,2 2.7 5.3 
1989 67.0 23,1 3,0 6.9 
Latvia 1979 68.3 23,1 2.9 5.6 
1939 63,0 21.5 3.2 7,3 
Lithuania 1979 . 63,3 25,1 2,6 2.9 
1989 69,6 23,1 2.8 4,5 
Finland- 1985 56.9 35,5 4.9 2.7 
Females 
Estonia 1979 55,0 17.8 18,8 8.3 
1989 56.0 16,6 17.4 10.0 
Latvia 1979 55.1 17.0 18,7 9.1 
1939 56.1 15.4 17.8 10.7 
Lithuania 1Э79 53.9 19.8 16.1 5,1 
1989 60.1 17.3 15.9 8.7 
Finland* 1985 52.1 28.0 6.3 13.7 
* Trie population aged 15 and over 
Sources: 
Vestnik statistiķi: Moscow. 1980. No. 12. p. 59; 1990, No 5, p. 72-79 (In flussian); 'Jndgren 
Yen Marital trends in lorecists Pape. presented for the ĒMoniap-Fir.nish Dernograprkc 
S..nmar. Tcainn. February 5-8,1S90, p. 12 
The index ot proportion married women after World War II irrcreasad in an 
Baltic republics and Finland reaching 0.55-0.58 ir. Lithuania. Latvia and Estonia 
in 1959 and above C.60 in Finland(1360). Urban lm (0.57-0.59) was higher Own 
rural Ir. (G.53-0.56)m all EatSc republics while in tho USSR on the whole t i e 
i rban value (0.60) was a slightly lower niral value (0.61) In tho 1 EbOs foilowea а 
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further rise of the values (making 0.63-0.65). especially in rural areas (0 67 in 
Lithuania) t u t in 1970s and 1980s irn demonstrates minor changes. The 
increase In lm is the result of more early arranged marriages and fewer 
proportion of women still single at age 40 or 50 (see Table 7). expressing the 
vanishing tno West European marriage pattern. 
Table 7 
T h e p r o p o r t i o n o f c u r r e n t l y m a r r i e d w o m e n : 1959-1989 
( p e r c e n t ) 
Age 1159 1970 1979 1Э89 
Estonia 
16-17 0 .9 0.9 1 . 7 1.7 
18-19 9.3 11.5 1 5 5 16U 
20-24 41.0 48.9 55 .6 56.1 
25-29 71.1 74 8 76 6 75.6 
30-34 75.7 8C.1 78.2 77.Я 
35-39 73.4 79.5 7 7 2 76.5 
4044 63.2 76.1 754 73.8 
4S-44 59.6 70.6 72.1 70.0 
Latvia 
16-17 1.3 1,2 1.5 2.2 
18-tS, 9.7 12.9 14.9 28.3 
20-24 41.0 49.1 53,7 58.1 
г г -2? 69.3 74.S 75.9 76,2 
00 34 75.0 79.6 76.1 77.9 
35-39 73.0 79.6 77.2 75,7 
40-44 67.3 76.1 75.5 72.8 
45-49 62.5 71.3 72,5 69.7 
Lithuania 
16-17 1.0 0.8 1 . 1 1.8 
18-19 9.3 10.6 11 .1 14.5 
20-24 38.4 48.0 50.4 55.7 
2529 66.8 76.7 78.5 78.6 
30-34 75.0 82.1 8 2 3 81.4 
ЗЬ-ЭО / 5 , 5 32,3 8 2 3 80.4 
40-44 71.3 79,0 ео.з 78.3 
45-49 68.5 74.8 77.2 /5.7 
Sources: 
various issues ot Vesir.,* SiausM, (onows dots). Soms figurēs Rate • i i T d by ihe югГлг 
Accord ing to studies d.rocied by Andrei V O I K O V . the proport ion of 
Estonian w o m e n мрвпипешд their first marriage b y 20 yeais of age in tne 
general lon b o r n in 1937-1941 w a s 14 4 per cent but 20 years latter - 22 0 per 
cent. Tha tendency can also гээ seen for Latvian a.id рангу lor Lithuanian 
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wornnn. Only some per cent of women and men have never been married b y 
the age of 50. But й Is worth mentioning that the index of proportion married 
women for titular natJonaWes is lower than the mean level in the Baltics. For 
example. Kalev Katus reports that lm tor Estonians and non - Estonians in 
Estonia in 1970s w a s 0.61 and 0.68 tespectrveV. 1 
A p p r o x i m a t e l y 85 p e r cent ot p o p u l a t i o n in the Balt ic r e p u b l i c s l i ve 
In fami l ies . T h e a v e r a g e n u m b e r o f p e r s o n s l iving in families is almost 
the s a m e as it w a s at the moment of the p r e v i o u s c e n s u s in 1979: 3.1 
i n Latv ia a n d E s t o n i a , a n d 3.2 in Lithuania, in F i n l a n d 3.3. T h e 
c o r r e s p o n d i n g f i gu res in 1359 w e r e : 3.1 i n E s t o n i a , 3.2 in Latv ia a n d 
3.6 in L i thuania . T w o - t h i r d s of families in the Baltic r e p u b l i c s c o n s i s t of 
2 o r 3 p e r s o n s , a n d o n l y 10.5-12 per cent of famil ies h a v e 5 o r m o r e 
m e m b e r s . B e s i d e s , almost 400 t h o u s a n d p e r s o n s are m e m b e r s of 
tami l 'ss b u t i i ve s e p a r a t e l y . T h e p r o p o r t i o n o i s u c n s e p a r a t e l y r e s i d i n g 
family m e m b e r s fo rm a b o j t 5 p e r cent of the total p o p u l a t i o n of e a c h 
republ ic . T h e n u m b e r a n d p r o p o r t i o n of p e r s o n s l i v ing alone , without 
m e m b e r s of the family is very h i g h in Baltic area. In E s t o n i a , it a m o u n t s 
to 11.0 p e r c e n t of the total popu la t ion , in Latv ia , 9.4 per c e n t (in 1979, 
11.0%) a n d in L i thuan ia . 7.5 p e r cent . T h e p r o p o r t i o n of p e r s o n s l i v ing 
a lone in F i n l a n d is o v e r h igher (17% in 1979) than in the Balt ic 
r e p u b l i c s w h i c h may b e is c o n n e c t e d with better h o u s i n g s i tuat ion , 
making poss ib i l i t y for o l d and y o u n g p e o p l e to l ive in s i n g l e - p e r s o n 
h o u s e h o l d s . T h e p r o p o r t i o n of o n e - p e r s o n h o u s e h o l d s b e t w e e n 1950 
a n d 1985 i n c r e a s e d f rom 18.5 to 28.2 p e r c e n t . 2 W o m e n w e r e the h e a d 
o f t w o - t h i r d s o f all o n e - p e r s o n h o u s e h o l d s . 
The most c o m m o n family type Is a married couple with children, two thirds 
of the total number of families in ail countries represent this type. Our study 
1 Katus Kalev. Estonian high ferjKy on historical background. Paper presented for 
US-USSR Population Symposium. V/asrungton, D.C. March 18-20.1991. 
2 Rkamies Marketta. Persons Wing atone In Finland. Yearbook of Population Research in 
Finland. VoLXXVK19e8). Hetsrto, р.ЭГД 
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shows that there is a tendency for tha number of incomplete families consisting 
of only one parent and at least one child to increase. In Finland mothers with 
children under 18 years formed one-tenth of afl famHes with children in the 
1960s and 13.4 per cent In 1987. About 70 per cent of s u c h families have one 
child. We estimated that a similar situation also exists in the Baltic republ ics. 1 
Only in Lithuania the proportion o f one- parent families is lower. 
When forecasting tlte family structure in the Baltics, expectation is that it win 
stabilize. A majority of families in the region will be nuclear in structure, but the 
proportion of incomplete families and single people Irving alone most likely will 
decrease. 
it to worth noting here that о»Ьгн!к>1 of the family types in the Sonet census citfeis from 
iamHy statistics In Finland. Thus, there seems to be a need tor a special survey, 
improving The accuracy of our approximate estimate 
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Р Е З Ю М Е 
Т Е Н Д Е Н Ц И И Б Р А Ч Н О С Т И И Р А З В О Д И М О С Т И В Э С Т О Н И И . Л А Т В И И . 
Л И Т Б Е И Ф И Н Л Я Н Д И И 
В статье анализируются общие и специальные показатели брачности и 
разводимости е трех республиках Прибалтики и Финляндии, начиная с кон­
ца X I X в. Более подробно изучена динамика этих показателей и характери­
стика брачного состояния за последние десятилетия. 
Выявлено существенное снижение брачности в 70-х годах, особенно в 
Финляндии , что во многом связано с ростом внебрачных сожительств. с у п ­
ружеских союзов, не оформленных в соответствии с законом. В конце 80-х 
годов каждый четвертый новорожденный в Эстонии и каждый пятый-шестой 
- в Латвии и Ф и н л я н д и и родился у женщин, не состоявших * зарегистриро­
ванном браке. Лишь в Литве эта доля заметно ниже (менее 7%). Исследова ­
нием выявлен рост д о л и ранних браков и повторных браков, В Латвии и 
Эстонии—13-14% лиц, из числа вступающих в брак,—это разведенные. Д о л я 
разведенных с р е д и повторно вступающих в брак в Прибалтике в целом д о ­
стигла 84% д л я женщин и 91% - д л я мужщин. 
Рассчитанные индексы брачной структуры (Коула) указывают на их рост 
в послевоенные годы (0.42-0,50 в 1939 г., 0.55- 0,58 в 1959 г,(в Финляндии 
0.60) и 0,63-0.65 в 1970 г.) и стабилизацию в 70-х и 80-х годах. Д о л я никогда 
не состоявших в браке мужчин и женщин за 1979-1989 гг. снизилась во всех 
республиках Прибалтики. 
Специальные коэффициенты частоты разводов свидетельствуют о том, 
что рост разводимости в республиках Прибалтики прекратился, а в Эстонии 
и особенно в Латвии отмечено ее снижение. В Финляндии именно в по­
с л е д н и е годы наблюдается самая высокая частота распада семей, но асе же 




population research centre 
LATVIANS IN ESTONIA 
1 . I N T R O D U C T O R Y R E M A R K S 
All the republics of the Soviet Union are multinational, which has been 
characteristic to some of them for centuries. Others occur in that status for 
the established non-ethnic boundaries and thirds because of large Immigration 
which has been politically stimulated during certain periods of the Soviet 
history. Until recently tne multjnationality of the Soviet administrative units had 
been regarded as a positive achievement of the socialist national policy and 
was commonly taken as a poof declaration of the fact. Now we are 
beginning to understand the social meaning of this niultinationality. 
Some of the problems could be solved at a very high price, particularly. * 
when tie real interests of different nation as*'as of the territory are seriously 
counted. 
Before the W W I I Estonia was a nationally homogeneous country. In 1934 
thō Estonians formed 88.2 per cent of the total population in the boundaries 
of the Republic of Estonia. Nevertheless, thera were four historical 
minorities ir. Estoma:Russians formed 6.2 per cent of the population (92656 
persons in absolute numbers), Germans 1,5 per cent (16346), Swedes 0.7 per 
cent (7641) and Latvians 0.5 per cent (5435). Jews (0.4 per cent. 4434 persons 
in absolute numbers) could also be.part ly counted as semipermanent 
population, because the first wave of J e w immigration to Estonia had taken 
olace already in the 18th centuiy. As Estonia had been homeland to named 
national j r o u p s . these minorities had special rights of cultural autonomy in the 
flepub'ic of tstonia . 
During tJw W W II Estonia tost nx-st of its national minorities. Germans 
followed tne hitler's call and left Estonia before the war, the rest of them left 
during the war time. All the Swedes (and many Estonians connected to 
Swedes by n arrlaqe ties) left Estonia upon the agreement oetween Goimany 
and Sweoer. in 19<И. T h * majority o* t h e ' Russians hved in the area of 
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ethnically mixed population in Petserimaa and to the East of Narva river, these 
territories were attached to the Russian Federation in 1944. Thus Estonia 
lost the majority of its permanent Russians. Many of the Jews were 
killed; approximately one third of the pre-war number could be considered 
a maximum of the post-war returners to Estonia. Only the Latvians form a 
relatively continuous national minority in Estonia. 
Despite the relatively small absolute numbers the above mentioned 
circumstances emphasize the importance of the Latvian minority In 
Estonia. This is even of Increasing importance when the difference between 
permanent minorities and groups of certain nationalities resulting from the 
post-war migration flows becomes apparent This is of particular relevance 
in terms of politics. However, neither a demographic analysis nor even 
detailed figures have been published about latvians in Estonia recently. 
This short overview might eerve as a first step towards the direction. It is worth 
underlining that Estonians have been paid similar attention to in Latvia and 
the presentation of this information might be an honoursfcie task lor the 
Latvian demographers. 
A D Y N A M I C S O F N U M B E R 
Estonians and Latvians had been neighbours for thousands of years. 
However, it is possible to speak about the Estonian Latvians only from 1017 
when the boundary was first set between two countries. This boundary was 
specified in 1920 by the International Committee headed b y English 
colonel Stephen Georg Taltents. Some changes were added in 1924 when 
Latvia got a little piece ot land with 1887 inhabitants. The established 
boundary had proved to be an effective one despite It had not seemed so 
in 1920s for neither of the sides. 
. The boundary between Estonia and Latvia was founded on the basis of 
ethnic settlement Only less than 10 000 Latvians appeared to reside in 
Estonia after the boundary was established and less than 6000 of them 
remained hero up to tho 1934 census. (There were many ntore Estonians who 
remained in Latvia after the border had been drawn.) The majority of the 
Latvian population lived near the Latvian border wiwre their ancestors had 
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Ieved earter. Thus, Latvians formeo the permanent national minority in 
Estonia. 
Tho biggest number of Estonian Latvians is being registered in the first 
census observed, in 1934 (Figure 1). Their absolute number was not big, 
however, Latvians formed the fourth national minority in Estonia b y the time. 
Tneir number h a d decreased ca 20 per cent b y Oecember 1941. According to 
the census the loss out of the total population of Estonia was ca 10 per cent 
because of the repressions, evacuation, war casualties etc. The Latvians 
registered the decrease twice as much, in addition to the possible specific 
reasons it also refers to the decrease of the Latvians during the peace-time in 
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Fig. 1. NUMBER OF LATVIAN POPULATION 
Estonia, c e n s u s y e a r s 1924-1069 
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The decreasing trend continued and the 1959 census counted only 2888 
Latvians in Estonia. This number was almost twice less than in 1934 and has 
remained the smallest one till now. The incorporation o l Petserimaa county 
from Estonia to the Soviet Russia made a considerable contribution to this 
decrease, because as a border county between Estonia and Latvia 
Petserimaa had been the home region ot many Latvians 
During the foflowng 20 years, 1959-1979. the number of Latvians in 
Estonia increased. Without any doubt it was the result of immigration and not 
of natural increase of Estonian Latvians. Thus, the present Latvian minority 
consists of a considerable part of the post-war immigrants. 
260 200 160 100 59 « « t M U t M 0 ttt W 
Fig. 2. AGE STRUCTURE OF LATVIA* POPULAIiOAl 
Estonia, 1034 
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The last decade once more demonstrates the decrease of the Latvians and 
It t iad been a rapid trend. The Latvians had 'alien from the position of the sixth 
minority in numbers in 1959 and 1979 to the eight level in 1989. In 1970 the 
Latviims formed the seventh national minority because of large immigration 
of the Germans in 1960s. After many of them had left the Soviet Union the 
Latvians had restored their position as the sixth national minority to the 1979 
census. 
3. A G E - S T R U C T U R E 
The age-structure of the Estonian Latvians had already clearly diminishing 
basis in 1934 (Figure 2). The number of children was twice less compared 
to the number of their parents. . This points to the considerable 
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Fig. 3. AGE STRUCTURE OF LATVIAN POPULATION 
Estonia, 1909 
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Fig. 4. CHANGES IN LATVIANS' AGE STRUCTURE 
Age structure of 1989 compered to age 
structure of 1934, melee 
assimilation, probably because of the high 'evel of mixed marriages 
characteristic of the Latvians. The sex disbalance was 'ather relevant in 
middle-aged population gioups, paiticularly at the age of 40-49 which represent 
the highest number of the Latvian women. The sex-balance, taking into account 
the differentia! mortality could bo considered normal above 50 and under 25 
year olds. Undoubtedly, the most important factoi causing the sex disbalance 
had been wars. It is worth underlying that ageing of the Latvian population 
was lower compared to the average of the population of Estonia. 
The present age-structure of the Estonian Latvians (1989) is geneialry 
surprisingly the same as 55 years ago (Figure 3). The number of children is 
lagging twice tiie number of their parents, there is the largest sex 
disbalance among the middle-aged. Figures 4 and 5 compare two 
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age-strocturos for both sexes separately. No distinct trend of changes could 
be pointed out. There is no increase of the proportion of the aged people, on 
the contrary, among males even decrease is noticed However, the similarity of 
two age structures is not a surprise i* the considerable post-war immigration 
of the Latvians to Estonia is taken -nto account. 
The 1989 age stnicture also explains the decrease of the Latvian 
population in Estonia during the last decade. The decreasing trend continues 
or even accelerates in future if the migration is more-or-less balanced as 
characteristic of the present situation. 
eompirto lo tgt ttruotur* of 1934 
40% i 
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rig. 5. CHANGES IN LATVIANS' AGE STRUCTURE 
Age structure of 1989 compared to age 
structure of 1934, females 
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4. T E R R I T O R I A L D I S T R I B U T I O N 
Before the W W I I the Latvian settlement in Estonia was nncentrated to 
the southern border of the country, reflecting the natural existence of 
nationally mixed population areas (see also Figure 6 and Table 2). More than 
a half of total number of the latvians lived in two counties: Valgamaa 
and Petserimaa. When only the rural population is being counted the 
share of the Latvians in absolute numbers was nearly threefold in Petssrimaa 
compared to Valgamaa (1382 and 534 persons correspondingly). The 
leadership in relative share to local population was not so outstanding (2.29 
and 2.07 psr cent correspondingly). However. Valgamaa exceeded 
Petserimaa in total numbers of the Latvians fin absolute as well as in relative 
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Eatonla, 1989 
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Valga had tne largest Latvian community among the Estonian urban 
settlements* (1037 persons w h o formed 9.56 per cant of local population). 
There were 572 Latvians living in Tallinn, 273 in Tartu and 143 in Parnu, less 
than a hunared in even/ other Estonian town. In three urban settlements -
Kallas'e, Kunda and Mustvee - not a single Latvian lived in 1034. 
The share of the Latvians did not exceed 2.5 per cent in the rural 
population of the Estonian border counties. Despite the regions with mixed 
Estonian- Latvian population remained to a larger extent in Latvia and, thus, 
there were mota Estonians Irving in Latvian border counties than in the 
opposi '3, the established bounda-y in the 1920s seemed rather satisfactory. 
The Latvian-Lithuanian bounda-y had followed the ethnic settlement to 
considerably lesser extant, not mentioning about several other national 
boundaries in the U S S R , like the Caucasus or Volga regions, for example. 
The modern distribution of the Latvians in Estonia (1989) principally differs 
from the situation in the 1930s. The regions of historical residence had 
showed substantial decrease of the Latvians. In Valgamaa, for example, 
their absolūts number had dropped from 1580 to 517 persons, i.e. more than 
three times. Taking also 'nto account that Petserimaa was attached to 
Russia in 1944 and , as a result, Estonia lost ca 27 p e r c e n t of the Estonian 
Latvians ths historical Latvian minority had decreased considerably. O n the 
other hand Harjumaa, mostly Tallinn had received marry Latvians through 
migration; now c a 40 per cent out of al' the Estonian Latvians live in this 
county. In kJa-Virumaa the relative number of the Latvian has increased even 
more quickly. This is a typical Estonian region of the post-war migrant 
population concentration. Although the share of the Latvians living there to the 
number of their minority is stili much smaller than common to the other 
frstonian minorities (including Poles,Lithuanians), nevertheless, the growth is 
striking. 
in 1989 only 557 Latvians or 17.8 per cent of their total numocr were living in 
rural areas. The sha-e of the Latvians in the Estonian rural population was 1.2 
per thousand on the average Harjumaa, kJa-Wumaa, Parn-imaa, Viljanoimaa 
nnd continuously Valgamaa represented the share higher the average The 
3? 
lowes ' relative number of LaMans in local rural population could be found In 
Jogevamaa, Pofvamaa and Saaremaa. 
The Latvians are highly urbanized: 82.2 per cent of them were living in 
urban settlements in 1989. However the share of the Latvians in the urban 
population of Jogevamaa, Sairerrvia. Jarvamaa, Pofvamaa and Raplamaa (in 
growing order) counties was s mall, under 1 per thousand. Slightly greater 
share of the Latvians but still under the average could be found in the towns 
of Hiiumaa, Laane-Wumaa, Laanomaa, Tartumaa and Vorumaa. The share 
was above the average in towns or Harjumaa, kJa-Wumaa, Pamumaa and 
Vorumaa; in Valgamaa the share of the Latvians was exceeding 5 times the 
average. 
O n the level of separate settlements the share of Latvians to local 
population was the highest h Valga (25.8 per thousand), however it was 4 
times lower than in 1934. Mo>sakula presented the similar level (25.3 per 
fhni i"and) . |л other urban soitjements the share of the Latvians was 
considerably smaller: only Aoja- Paluoja (4.1) and Narva-Joesuu (3.7) 
presented the level higher thtm 3 per thousand. It is noticeable that Estonian 
larger cities had rather coinc ding share of the Latvians: 2.2 in Tallinn, 2.3 in 
Narva, 2.1 in Kohtla-Jarve. 2.8 in Parnu, only Tartu had smaller share of 1.5 per 
thousand. The only historical Livonian university-city allures Latvians to a lesser 
extent than the industrial and TiulbnatJonal cities of the North-Eastern Estonia. 
5 . N A T I O N A L I D E N T I T Y 
Among various indicators mother tongue provides a rather solid basis for 
observing the development of assimilation processes in national minorities. 
The 55 years between 1934 e n d 1969 had changed the language of the 
Estonian Latvian population. 
1934 census program included the question on the usual (ordinary) 
language It is not particularly coincidirig with the forrnulation of the same 
question in 1989 asking about mother tongue. However. I consider the results 
rather close and , thus, comparable. 
In 1934 3511 persons or 64.4 p e r c e n t out of the total number of the 
Latvian population considered Latvian as their usual language. The percentage 
differed largely by counties of residence. Latvians from regions of non-historical 
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residence were to a consicerable extent assimilated. More than halt of the 
latvians in all counties but Petserimaa, Valgamaa and Vorumaa consider 
other than Latvian 3s their usual language. The lowest level of 15.4 per cant of 
Latvian speakers lived in Laanemaa: the index was 23.6 in Ha-jumaa. 47.7 in 
Pamuinaa arid 22.1 in Tarrumaa, the counties of numerically largar Latvian 
communities. Speaking Latvan is much more common to the Latvians of 
their historical residential areas: 77.4 per cent in Valgamaa, 73.2 per cent >n 
Vorumaa and 92.1 per cent in Petserimaa. 
Unfortunately, there is no information about the languages which substituted 
Latvian, in most cases it is supposed to have t e e n Estonian with a few 
exceptions of Huōstan, Gorman or even some other languages. The highest 
probability ;owa r ds the change from Latvian into Russian was appropriate 
for Fetserirpa3, the only region of mixed Latvian-Russian (and Estonian, of 
course) population settlement However, the region represents the highest 
share of tha Latvian language users In all other legions the prevailing 
Estonian s u r o u n d i n g made in rather difficult ;o change from Latvian to some 
other non-Estonian language. 
Most Latvians in Estonia if not all spol:e Estonian beside their mother tongue 
in the 1930s (naturally, there wa? not a special question of kind in census) 
O n the other hand, in tctal 16753 persons in Estonia spoke Latvian, the figure 
is exceeding the numljer of Latvians threefold. At The time it was quite common 
to know bcth languages in border regions and not to communicate through a 
third language. 
In 1989 57.9 per cent of the Latvians consider Latvian as thoir mother 
tongue. There has u e e " no great decrease compared to the level of 1934 For 
?9.1 per cent of tne Latvians had registered Russian and 13.3 per cer t Estonian 
as their mother tongues: the assimilation ratio of the Latvians to the 
Russians had been 68 to 32 compared to the Estonians. T h e selectivity cf the 
Latvian immigrants to Es»onia is orobably the reason ol very large proportion 
of the Russian language users Nevertheless, among the Estonian Poles 3nd 
Lithuanians the ŗn eferer.ee for Russian ovei Estonian is greater compared to 
tha Latvians 
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In total there wero 1093 Estonian Latvians speaking also Estonian (as 
mother tongue or as second language). This is only 34.9 per cent out of their 
number. The rest cannot speak or have poor knowledge of Estonian compared 
to Russian language. If this proportion of the Latvians should be added to 
those directly assimilated with the Russians, it refers totheoiggest change 
in orientation of the Latvian minority in Estonia during 50 years. 
Table 1 
NUMBER OF LATVIANS IN ESTONIA, 1Э34-198Э 
Census year Absolute number Relative numbe. per cent Order oltlwmlnoiny 
1934 5435 0.483 fourth 
1959 2888 0241 sixth 
1970 3256 0.242 seventh 
1979 3963 0571 sixth 
1989 3135 0.200 eighth 
table 2 
RESIDENTIAL DISTRIBUTION OF THE LATVIANS IN 
ESTONIA, 1934 
Latvian Pop4*iur. а!иге in Total 
County NuKbero) Ma'es Ftmales Total Lrrvtans. per 
com 
Harju 29? 410 703 '2.9 
Jarva 28 32 60 1.1 
Laant 9 17 26 0.5 
Petseri 652 823 1475 27.1 
Parnu 201 308 50Э 9.4 
Saare 12 1b 28 0.5 
Tartu 119 247 366 6.7 
Valga 636 944 1580 29.1 
Vtfjandi 36 49 87 1.6 
W u 69 111 180 3.3 
Very 158 223 381 7.0 
Exterritorial 39 1 40 0.7 
Total 2254 3181 5435 100.0 
ТаЫеЗ 
RESIDENTIAL DISTRIBUTION OF THE LATVIANS IN 
ESTONIA. 1939(*) 
V i v i a n Population Share ir.lmai 
County Number ot Vales Females Total Latvians, per 
CM* 
rtJfju 636 620 1256 ' 40.2 
HkJ 5 5 10 0.3 
Ida-Viru 267 1Я0 447 14.3 
JoQeva 
Jarva 
7 12 19 0.6 
12 22 34 1.1 
L a arte 13 31 44 1.4 
Laar.e-Vinj 40 50 80 2 9 
Polva 4 13 17 0.5 
103 135 238 76 
R&pla 13 18 31 1.0 
Saare 8 12 20 0 7 
Tart-j 90 113 203 65 
Valga 201 318 517 165 
VJjandi 54 62 116 3.7 
V.-iro 28 53 81 2.6 
Total 1481 1642 3123 1000 
No Woma-ioii on residential ckstrtbutron ol 12 Latvians 
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Р Е З Ю М Е 
Л А Т Ы Ш И В Э С Т О Н И И 
Историческое развитие Э с т о н и и обусловило образование многонацио­
нального состава населения. О д н о из национальных меньшинств в Э с т о ­
н и и — еосьмое по численности—латыши 
Наибольшая численность латышей (5.4 тыс. человек) -зарегистрирована в 
1934 году , когда была проведена первая перепись населения Э с т о н и и . 
Д о Второй мировой войны больше половины эстонских латышей п р о ж и ­
вали в двух южных районах Э с т о н и и , преимущественно в сельских м е с т н о ­
стях. 
8 настоящее время 40% латышей проживают • Таллиннском регионе. В 
сельских местностях проживают менее 1/5 всех латышей. И з общей ч и с л е н ­
н о с т и латышей в Э с т о н и и 4 7 % составляют мужчины и 6 3 % — ж е н щ и н ы . 
З а годы советской власти в Э с т о т - и значительная часть латышей л о т е р я -
аэ свою национальную идентичность. В 1989 г о д у 2 9 % латышей родным 
•зыком указали русский язык, 1 3 % — э с т о н с к и й язык. Однако процесс а с с и ­
миляции русскими эстонских латышей менее интенсивный, чем эстонских 
поляков и литовцев. 
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ANALYSIS OF UNDERLYING AND CONTRIBUTING 
CAUSES OF DEATH: EXPERIENCE OF LATVIA1 
i 
INTRODUCTION 
Format ion of t h e contemporary pattern o f mortal i ty In Latvia w a s 
accompanied b y great changes in tho d is t r ibut ion o f c a u s e s of death . T h e r e 
were radical c h a n g e s in mortality from e x o g e n o u s causes o f death in the p o s t 
war per icd . In the t ime of deve lopment o f popu la t ion ag ing the role o f 
c h r o n i c d i seases and multiple pa tho logy in the s t ruc ture o f c a i s e s of death 
g r o w . 
F u r t h e r d e t a i l e d i n v e s t i g a t i o n s o l m o r t a l i t y b y c a u s e s o f d e a t h 
s h o u l d b e d o n e b e c a u s e t h e l i fe e x p e c t a n c y in L a t v i a i s l a g g i n g 
b e h i n d i ts l e v e l I n d e v e l o p e d E u r o p e a n n a t i o n s and c o u n t r i e s o f 
the w o r l d , l a g r e a t l y d i f f e r e n t i a t e d by sex, u r b a n / r u r a l r e s i d e n c e 
a n d o t h e r s o c i o - e c o n o m i c c h a r a c t e r i s t i c s . A c t u a l i t y of s u c h 
i n v e s t i g a t i o n s Is s t r e s s e d b y t h e d i s c r e p a n c y between the Indexes o f 
h e a l t h s t a t u s a n d q u a n t i t a t i v e I n d i c a t o r s o f the d e v e l o p m e n t o f 
h e a l t h s e r v i c e s t o o . 
T h e purpose of th is paper is t o Investigate the ways o f formation the death 
rates and I e expectancy accord ing to • in denying causes o f death a n d multiple 
pathology. 
QUALITY OF DEATH STATISTICS BY CAUSES OF DEATH. 
Latvia h a s historically fo rmed tradit ions in the field o f process ing a n d 
analys is of statistical data on mortality. F r o m the beg inn ing o f the 20th century 
u p t o I940ies r e g i s t r a t i o n o t deaths by c a u s e s took p l a c e o n l y in R i g a . 
1 Revision or a paper presented at the International confeience "Health, morbidity 
» rd mortality by cause ot death In Europe". Vilnius (Ulhuaiila), Dee. 3-7,1990. 
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F r o m tl-э 50- les the reg is t ra t ion w i d e n e d to ail ter r i tory o f Latvia. Yet , Its 
a c c u r a c y a n d c o m p l e . e n e s s , e s p e c i a l y In ru ra l areas, not a l w a y s was 
sat is f ied . B e c a u s e o* leek o f c o r r e s p o n d i n g fo i . t is p h y s i c i a n s f i l led up 
f e l d s c h e r ' s (med ica l aux i l ia r ies w o r k i n g pr imar i ly in rural areas) death 
cert i f icates a n d v i c e v e r s a . Somet imes cert i f icates were o n arb i t rary forms 
a n d d i d not conta in all the In fo rmat ion . Ins t ruc t ions on reg is t rat ion of 
d e a t h were f r e q u e n t l y i g n o r e d - i n manv cases d i a g n o s e was not comple te , 
g r e a t role w a s p l a y e d by senil ity as the cause of death at с 
A t t h o b e g i n n i n g o f 1959 t h e f i r s t p o s t w a r p o p u l a t i o n 
c o n .us w a s c a r r i e d o u t : a s a r e s u l t o f t h i s d o t a w s s o b t a i n e d f o r 
c a l c u l a t i o n s of t h e a g e - s p e c i f i c m o r t a l i t y r a t o s . O n t h o b a s i s o f 
f u r t h e r p o p u l a t i o n c e n s u s e s a n d v i t o l s t a t i s t i c s m o r e c o m p l e t e 
a n a l y s i s o f m o r t a l i t y b y c a u s e o f d e a t h w a s p o s s i b l e I n 6 0 - l e a , 
7 0 - l e s a n d 8 0 - l e s . F r o m t h o 6 0 - i e s C o n t r o l S t a t i s t i c a l B o a r d ot 
L a t v i a p u b l i s h o c * b u l l e t i n s o n p o p u l a t i o n m o v e m e n t f o r 
r e s t r i c t e d c i r c u l a t i o n , w h i c h c o n t a i n t h e d a t a o n d e a t h s b y a g e , 
s e x , u r b a n - r u r a l r o o i d e n c e a n d t h e m a i n c a u s e o f d e a t h . 
P e r i o d i c a l . у C o n t r o l S t a t i s t i c a l B o a r d of L a t v i a p u b l i s h e d a b s t r a c t s 
o n m o r t a l i t y b y c a u s e s o f d e a t h f o r h e a l t h c a r e p e r s o n n e l a n d 
o t h e r s p e c i a l i s t s ( f o r e x a m p l e , i n 1 9 7 2 , 1 9 7 6 ) . Dein o n 
m o r t a l i t y a n d m o r b i d i t y a c c o r d i n g t o t h e s t a t i s t i c a l 
c l a s s i f i c a t i o n o f d i s e a s e s . I n j u r i e s o n d c a u s e s o f d e a t h w o r e 
p u b l i s h e d I n s p e c i a l e d i t i o n s b y M i n i s t r y o f H e a l t h C a r e . O n l y 
f r o m 1988, w h e n t h o r e s t r i c t i o n s o n p u b l i s h i n g tho d a t a o n 
m o r t a l i t y w e r e t a k e n o f f , t h o a b o v e m e n t i o n e d e d i t i o n s w e r e 
a d a p t e d I n t h e w i d e c i r c u l a t i o n . 
Completeness a n d accuracy of causes of death registration in Latvia 
c u r i n g the la t three decennial wot > satisfactory In comparison w*th othsr 
republ ics of the European part of the Soviet Union . There ore 100% of deaths 
medically certified (99% by physic ians and 1% by fcl i lschers) in Latvia, 
30-32% of deaths occurring in hospitals or other medical estab hmo.tts, 
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about 40% o f deaths w h e n an autopsy w a s perfo; t ied ( a b o u t 75% ot deaths 
in hospitals) . 
From 1953-59 the regular life table computations f o r the whole a n d 
urban-rural populat ion of Latvia b y sex w e r e star ted . 
Table 1 
Contribution made by selected causes of depth between the life 
expectancies at birth for males and females In Latvia, 
1958-59-1966-87 
С ю н ot death MALES FEMALES (ICO-9) 













AH causes 1,73 -3,12 2,51 2,08 -0,64 1,15 
Infectious a n d 




0,51 0,44 0,22 0,54 0,14 0,09 
(140-203) 
Dis. of the 
- 0 Л 5 -0,16 -0,23 -6,01 0,15 -0,11 
circulatory sys tem 
1390-459) -0,10 -2.00 0,43 -0,32 -0,65 0,36 Dis .o f the 
respiratory system 
(4S0-51S,' 
Dis . of the 
digest ive s y s t e m 
(520-57S 
Conocn ia i 
0.33 -0,10 0,39 0,39 -0,04 0,11 
0.14 -0,02 0,01 0,10 0,07 -0,04 
anomalies 
(740-759) 
Accidents , pols . 
0.34 0,11 0,01 0,33 0,03 0,03 
a n d injuries 
(800-S99) 
O t h e r classif ied 
0.32 -1.89 1.61 0,16 -0,52 0,34 
causes of death 0.40 0,50 0,08 0,89 0,18 0,37 
Calculated f.-orn: Таблицы смершостм и средней продолжительности жизни населения 
Латвийской ССР 1658-1069 гг.-Р.. 1864: Таблицы смерности и ожидаемой 
по^должигвльности жизни нзсслени».Чя..1989; Causes of death statistics In LeMa, 
1HS8-1S87. 
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There were s o m e Investigations o n multiple causes of death in Latvia. 
First of them took place !n U e p a ļ a in 1966-67, w h e n t h i s t o w n w a s 
i n c l u d e d In s a m p l e o f t o w n s , w h e r e A l l U n i o n J c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n 
o f S o c i a l H y g i e n e , E c o n o m i c s a n d M a n a g e m e n t o f H e a l t h C a r e 
n a m e d a f t e r N . S e m a s h k o c a r r i e d o u t s p e c i a l I n v e s t i g a t i o n o n 
m u l t i p l e c a u s e s o f d e a t h . M u l t i p l e c a u s e s d <ath c e r t i f i c a t e s i n 
L i e p ā j a in 1 9 6 6 - 6 7 w e r e 7 6 . 6 % o f a l l d e a t h c e r t i f i c a t e s . 1 M a j o r i t y 
o f d e a t h s c e r t i f i c a t e s w a s w i t h t h r e e e r d m o r e d i a g n o s i s , o u t 
t h e n u m b e r o f c a u s e s p e r o n e d e a t h w a s 2 . 5 . 
M o r e d e t a i l e d a n a l y s i s o f m u l t i p l e c a u s e s o f d e a t h wt i s 
c a r r i e d o u t by Minist ry of Health C a r e of Latvia In 1977-78. 2 A n a l y s i s o n 
contr ibut ing causes o f death b y place of death ( in hosp i ta l , at h o m e ) , h y 
s e x , age anc* u rban - ru ra l res idence v/as made. Impor tance o f d i s s a s e s 
of the resp i ratory sys tem, e n d o c r i n e d iseases , d i s e a s e s of the d iges t i ve 
s y s t e m a n d d i s e a s e s of the ur inary s y s t t . . . and genital o r g a n s were 
s h o w n . 
R e g u l a r s u p p l e m e n t a r y p r o c e s s i n g o f m u l t i p l e c a u s e s 
d e a t h c e r t i f i c a t e s w a s r e n e w e d f r o m 1988 I n R e p u b l i c a n 
I n f o r m a t i v e C o m p u t i n g C e n t e r o f t h s M i n i s t r y o t H e a l t h C a r e o f 
L a t v i a . C o m p u t e r d a t a b a s e o f I n f o r m a t i o n f r o m t h e w h o l e 
t e r r i t o r y d e a t h c e r t i f i c a t e s w a s f o r m e r 1 . B e s i d e s , In s o m s 
t Быстрое* 8 А. Множественные причины смерти и их международная 
сопоставимость //Вопросы санитарной и медицинской статно шт. 
1971.-С.45-57. 
2 Крекис А.К . Псааке РА., Креакалня P.F Некоторые вопросы множественных 
диагнозов//PeMecra-ISeO.-N 1.-С.14-20 
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terr i tor ial u n i t s o f r o r i b l i c a c c o r d i n g t o the s p e c i a l q u e s t i o n s l r e o n 
deaths In hospitals an . other places. Complex analy I* of multiple p a t h o l o g y 
and information f rom medical cert if icates (about 3 thousand deaths) w a s 
csrr iod out. 
ANALYSIS OF UNDERLYING CACSES OF DEATH 
More detailed analysis of health and dem ogrsph ic asoects of mortality b y 
cause of death in Latvic In post «ar per iod w a s b e g u n in 70-ies and 80-ies.Ufe 
tables by causes o? caalh w e i e calculated for the first t ime. 1 
In Latvia three per iods are d iscerned In the p o ' t w a r evolut ion of mortality 
judging b y dynamics of life expectancy as well as by the change of age patterns 
of mortality. 2 In o rder tc answer the quest ion about the contr ibut ion made b y 
underlying, causes of death between the life expectancies at birth for males 
and females the method of decomposit ion of life expectancies differences Is 
used 3 ( Tab ' s 1, in this and other tables numbers In the parentheses -codes f rom 
J C D - 9 List of three-digit categories) . 
Increase of life expectancy in Latvia from the e n d of 50-les till the mid 
60-ies took p lacs mainly to decrease of exogenous mortality for the greatest 
part in the younger eges. Negative influence to the dynamic o> life expectancy 
caused only sortie increase of the mortality b y malignant neoplasms (mainly in 
working ages) and b y diseases of the circulatory sys tem (in retirement a g e s ) . 
In the next per iod due to essential g rowth c l mortality in the working ages 
and soms growth in the retirement ages decrease of life expectancy took place, 
more essentially for males. This nagative t rend took placs mainly d u e to 
Increase of mortality from diseases of the c i rculatory sys tem and accidents , 
1 E.vHollņiledi tvoteļu vMeU. mūls Itgunie pilteMnUaruY* Iespējas mūsu republika.'/ 
VsseTiOa.-1S74.-Kr.11.-e.-7.lpp.; Круминвш Ю К Тенденции роста средней 
псодслжитсльност» жузни мужского и женского населения Ла*вьи/,'9опросы 
CTiiHC -чки: У".зап Лзтв. гос. ун-та. тем 240,-Рига. 197б.-Выл.5.-С.34-34. 
2 Кру »ин.ш Ю.К. Становление современного типа смлрп'ости населения 
Л а ч и и / ' П ' В Ah Латвии-1990 В - С.ТС-64 
J bsef . rVf ls^ i . Msajeūktg aid Ехр1г1п1гч; tt-a Chanje oi IXi 
Expeciaicif в Demography, 1*S4,1, рр 8>яв. 
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poisoning and Injuries. О ly at the beginning of SO-Ies radical change started 
and the negative t rends alternate with positive (except some Increase of 
mortality f rom malignant neoplasms) . 
T w o g r o u p s of causes o f d e a t i (diseases of the circulatory sys tem and 
accidents, poisoning and injurir ) from the mid 60-ien were of great Importance 
In the changes of life expectancy. In spite of that age - s tandardized death rates 
from diseases of the circulatory system and accidents, poisoning mi injuries 
in Latvia In 80 ies remain higher than in many countr ies o f Eastern, Western and 
Northern Europe . T h e difference Is not great for malignant neoplasms. 
Age-s tandard ized death i ites from diseases of the respiratory sys tem in Latvia 
are lower than In countries of Eastern , Western and Northern Europe a n d in 
the U S S R . In spite o f the fact that evolution of mortality by causes of doath In 
Latvia is Included in general scheme of mortality transit ion, some of its aspects 
need to be def ined more exactly and further analyzed, especial ly s u c h c c u s e s 
of death as diseases of the circulatory sys tem, neoplasms and 
accidents .poisoning ana injuries. 
ANALYSIS OF MULTIPLE CAUSES OF DEATH 
ft Is common knowledge that data process ing on multiple causes of death 
allow u s to determine connect ion between separate dlseat.es and more 
frequent combinat ions of diseases that lead to death . 1 
Computer data bass In Latvia allow us to d o analysis on tho underly ing 
cause of death, direct and Intervening cause and contributing causa of death. 
Cod ing procedure and further statistical process ing contains the main 
intervening and contr ibuting cause o f death. In 1988 18% of all the deaths 
were with diagnos is of contributing cause nf death (all the results ars 
seen In Table 2). Distribution of contributing diseases is the fol lowing: 
60.5% from them refer tc deaths from primary cause -d iseases of the 
1 Множественные причини смерти. Демографически» энцикяопадиче:«иЛ 
словарем..1985- СГ56. 
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circulatory sys tem, 1 5 . 2 % - t o dsaths f rom neoplasms, 9 . 4 % - f rom diseases of 
the respiratory s y s t e m , 14.9% - f rom other c a u s e s . 
T h e c o m p a r i s o n of d is t r ibu t ion o f d e a t h * b y t h e u n d e r l y i n g c a u s e s 
a n d contr ibut ing c a u s a e le s h o w n In T a b l e Э. A m o n g u n d e r l y i n g cauees are 
meln ly - d i s e a s e s of the c i r c u l a t o r y s y s t e m e n d acc idents , p o i s o n i n g a n d 
Injuries: s m o n g c o n t r i b u t i n g c a u s e s great s h a r e o f deaths refer t o t h e 
diseases o f tho r e s p i r a t o r y s y s t e m (ma in l y c h r o n i c u n s p e c i f i e d l u n g 
diseases ) , e n d o c r i n e p a t h o l o g y (ma in l y c h r o n i c d i a b e t e s mel l l tus) , d i s e a s e s 
o f tho u r i n a r y s y s t e m a n d g e n i t a l o r g a n s ( Infect ions o f k idney a n d 
hlperp las la o f prostate ) , d i s e a s e s o f the d i g e s t i v e s y s t e m . M o r e deta i led 
analys is o f c o m b i n a t i o n s b y the u n d e r l y i n g a n d c o n t r i b u t i n g d i a g n o s i s 
s h o w s u s that m o r s f r e q u e n t c o n t r i b u t i n g c a u s e s of d e a t h ( in tho 
c a s e of n e o p l a s m s , d i s e a s e s o t the r e s p i r a t o r y s y s t e m , d i g e s t i v e 
s y s t e m , u r o g e n i t a l s y s t e m as t h o u n d e r l y i n g c a u s e o f death) aro 
diseases o f Hie c i rcu la tory ays tem (there I s a p p r o p r i a t e In f luence o f a g e 
s t ructure o f popu la t ion ) . 
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. Р Е З Ю М Е 
А Н А Л И З О С Н О В Н Ы Х П Р И Ч И Н И С О П У Т С Т В У Ю Щ И Х П Р И Ч И Н 
С М Е Р Т Н О С Т И Н А С Е Л Е Н И Я 
С разв'лтиэм процесса старения населения Л э ' в и и позззстэет роль 
хоонических заболеваний и множественной патологии в с т р у н у р е причин 
смерти . Изучение множественных причин смерти на материалах статистики 
смертности проводилось a 1960-1S57 и 1977-1973 i r Начиная с 1988 г. в 
Республиканском информационно- вычислительном иентре Министерства 
здравоохранения Л з вии создан банк данных, екг.ючающих подробную 
информацию, содержащуюся в свидетельствах о смерти на всей территории 
республики. Кроме того , в ряде районов Латвии за 1938 г. по специально 
разрэботэнней карте проводилась дополнительная разработка около 3 тыс. 
свидетельств с целью изучения множественной патолопли. 
3 1983 г. в 18% случаев смерти зарегистрировано сопутствующее 
заболевание. О с о б е н н о высок удельный вес сопутствующих заболг-ьаний. 
е с л и а качестве основной причины указаны болезни органоа дыхания, 
болезни мочеполовых Органов и органов пищеварения. С р е д и сопутствующих 
заболеваний значительное место занимают болезни ерганзв ды;:гния 
(главным образом хронические неспецифические заболевания легких), 
ишемическая болезнь сердца, эндокринная патология (е первую очередь, 
сахарный диабет ) и д р . При множественной патологии наблюдается доволенс 
тесная связь болезней системы кровообращения и болезней органов 
дыхания. 
На следующем этапе анализа множественных "причин смерти 
предполагается построить гипотетические и дифференцированные .аолицы 




Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я И Э Т Н И Ч Е С К А Я Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я 
С М Е Р Т Н О С Т И И П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И Ж И З Н И Н А С Е Л Е Н И Я 
Л А Т В И И 
1. В В Е Д Е Н И Е 
В документе Европейского регионального бюро В О З "Здоровье для 
всех" поставлена задзчз: к 2000 г. уменьшить существующие различия 
конкретных показателей смертности и ожидаемой продолжительности 
жизни м«;жду регионами внутри стран и социально-экономическими 
группами населения,как минимум на 2 5 % . Эта задача актуальна в условиях 
Латс .ш. где наблюдается большая дифференциация смертности населения. 
Ввиду ограничений на публикацию в открытой печати вопросы анализа 
региональной и социально-экономической дифференциации смертности в 
демографической научной литературе Латвии и С С С Р д о конца 80-х годов 
осве'цэлись недостаточно. Данное исследование является о д н о й из 
попыток ьос полнить этпг пробел. 
Целью статьи является ретроспективный анализ территориальной и 
этнической дифференциации смертности населения Латвии на протяжении 
последних 60 лет. 
2. n P E f l b l f l v U i H E И С С Л Е Д О В А Н И Я 
Первые оценки этнической дифференциации смертности и 
продолжительности жизни населения в европейской части России получил 
М.Птуха по данным 1896-1897 гг . Смертность оценивалась по принципу 
территорий преимущественного проживания населения каждой 
национальности. Смертность латышей оценивалась по данным Курляпдской 
губернии к трех уездов Лифлянской губернии. Латыши в то время имели 
наивысшую среднюю ожидаемую продолжительсноть жизни с р е д и 11 
народностей Европейской России—43.1 года д л я мужчин и 46.9 года — д л я 
женщин П о всей территории Латвии эти значения были соответственно 
41.1 и 43 6 года Из приведенных д а н н л х видно, что у ж е в конце X I X века 
1 ЛогМ Health Oiganlzauon. Regional Office for Europe. Targets for health for all. 
Targets In juppoii for the European strategy for health lor all.—Copenhagen 
;965 -pp 38-52. 
i Птуха M 3 Смертность 11 народностей Европейской России а «очц* XIX 
ве-а — Хгрыов;Киее. И-о . 
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наблюдалась этническая дифференциация с м е р т н о с т и , и смертность в 
западной и центральной части Латвии была ниже , - .ем с ог.стсичой г е части. 
Несмотря на то , что статистические органы Яатаийскгй Республики в 
20-х и 30-х ю д а х вели рзэработку и публиковали ланнь:е о смертности 
насэления в территориальном разрезе и по национальностьим, в 
социально-демографических исследованиях того времени этот аспект 
анализа затрагивался редко. В дипломной работе студента Латвийского 
университета Я Бите, подготовленном п о д руководством известного 
статистика К.Балсдиса, содержались реэулстаты расчэтов таблиц домитим 
по областям Латвии за 1924-1927 гг 1 . В ежемесячном &юллетене 
Латвийского статистического управления упоминается о расчете таблиц 
дожития для.латышей за 1934-1S36 гг". 
6 послевоенный период территориальная и этническая дифференциация 
смертности населения рассматривглзсь лиц; » в некоторых исследованиях . 
Ряд научных положений по этнической и территориальной 
дифференциации смертности содержатся в работах советские демографов, 
опубликованных за последние три десятилетия . Однако исследовании, 
основанные на конкретном статистическом материале союзных республик и 
областей, появились преимущественно в последние годы 5 . Исследовании 
1 Bili J . Latvijas Iedzīvotāju mirstības tabula». Diploma 4sibs.-R>ga: Latvijas 
unlveieitale, 1920. 
2 Latvijas iBdzīvotiju mirstības tabulas 1934./3в.з.-Vaisla statistikas pārvaicā. 
Minēta biļetens.-19M.-2.-20e.-208. lop. 
3 С м : Звидриньш ПЛ. Воспроизводство населения Латвийской ССР (тенц.иции 
и проблемы!. Дис. . д-ра эксн. наук.—М.. 1979; Зеидрииьш П Л . , Крумииьш Ю.К. 
ДемограФииескгя ситуация • восточной части Латвии // Извести» Академии 
наук Латвии.— 15S1.-1—С. 37-44: Клинтая 3. Особенности динамики и 
территориально.! дифференциации детской смертности в Латвии // Известие, 
Академии на/к Латвийской ССР.—1990—N5—С. 8а-89: Кр/миныи Ю.К. 
Исследовгние закономерностей смертности населении Латвийской ССР: ,'Jnc... 
канд эксн. наук.—М„ 1977. 
4. Бедный М.С. Медико-демографическое изучение народонаселения,— М.. i97j. 
Бедный М.С. Демографические фзкторы здоровья—М.. 1984: Козлов В.И 
Динамика численности народов.—М.. 1969.—С. 184-233: Урланис 6 Ц. Эволюция 
продолжительности жисни.—М.. 1978. 
6 См.: Андреев С М . ПрсдО'Шитсльность жианч и причины смерти в СССР. .'/ 
Демографически* прсцесгы в СССР.—М.. 1990.—С 90-115; ДсЛйс Вольская В М. 
Этмичес<ая дифференциация смертности. // Демотрафичес. ие процессы в 
СССР.—М.. 1990.-С. I tO- I f 6: Школьников D.M . Бает . CA. T » » ' . . I ' I O T . I » „ 
различии а продолжительности жизни и смертности иасётенив ГврэмейсксИ 
Госгии: ситуация 80-х П Доклад на и джду>.ь родном сем-тнаре Тбилиси Б-11 
окт. Ю9С г 
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по данной тематике велись также за р у б е х о м (В Anderson and В. Sl iver , D. 
Mazur, W . Kingkade и др.) . 
3. И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е 
Итоги статистической разработки данных о смертности населения по 
областям и волостям Латвии публиковались с более и л и менее большей 
детализацией а 20-х и 30-х годах. Б о л е е г одробная и надежная статистика 
имеется по городу Риге и историческим областям Л а т в и и — В и д з е м е , 
Зекгале, Курземе, Латгале , по которым публиковались также возрастные 
коэффициенты смертности . Однако , разработка статистических данных о 
естественном дг .ижении населения д о 434 г в Латвийской Республике 
производилась по месту события, а с 1935 г . — п о месту постоянного 
жительства. Поэтому более достоверные данные о территориальной 
дифференциации смертности в Л а т в и и имеются лишь начиная с 1935 г. 
Публиковались также данные о р а с п р е д е л е н и и умерших на первом году 
жизни и родившихся по национально л я м , чго позволяет вычислить 
соответствующие коэффициенты младенческой с м е р т н о с т и . Результаты 
разработки стагистичес^; :х данных о б умерших по возрасту и 
Национальности д о войны ко были опубликованы 
8 послевоенный период разработка данных о возрастном составе 
умерших по основным национальностям л данные переписей населения о 
национальном составе населения п о з в о л и л и вычислить возрастные 
коэффициенты, на основе которых с т э г о возможно изучать этническую 
дифференциацию смертности . Однако , малочисленные контингенты 
умерших в отдельных возрастах н е позволяют вычислить достоверные 
возрастные коэффициенты с м е р т н о с т и д я всех национальностей. Поэтому 
в нашем исследовании главным образом изучена дифференциация 
возрастной смертности д в у х наиболее многочисленных национальностей в 
составе населения Л а т в и и — л а т ы ш е й и русских, на д о л ю которых в 1989 г. 
приходилось соответственно 57,7 и 28,4 % всех умерших*. 
Разработка данных о5 умерших по по.ту и возрасту и данные переписей 
населения о в о з р а с т о м составе постоянного населения позволяют 
рассчитать таблицы д о ж и т и я в а д м и н и с т р а т и в н о — территориальном 
разрезе, что д о сих лор о Л а т в и и не д е л moci.. Такие расчеты произведены 
за 1978-1979 и 1983-1989 гг. 
1 Iedzīvotāju dabiski kustība un migrācija и tvljas -epubllki 19»в. gadi: Statistikas 
t,ļelsns.fl.,ieeo.-142.lpp. 
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Л. М Е Т О Д Ы 
Расчеты возраст .шх коэффициентов смертности и таблиц д о ж и т и я 
возможно осуществить только на оснсви достоверных и сопоставимых 
данных текущего учета и переписи население. 8 условиях различного 
возрастного состаьа населения районов и городов теряе т смысл ьычислйние 
общих коэффициентов смертности населении длх чих. Однако, 
целесообразность вычисления возрастное, козффициентсэ и з — j a 
малочисленных совокупностей умерших иногда сомнительна. В небольших 
по численности населения городах и районах при детальной возрастной 
группировке могут встречаться группы, б которых либо нарушена плавносто 
изменения кривой смертности, либо воясе э -сутствует число умерших 
(особенно в младших в о з р а с а х д л я женщин). Поэтому при расчете таблиц 
дожития предусматривалась процедура сглаживания эмпирических 
коэффициентов смертности методом арпф.иетичестой с р е д н е й из 
логарифмов трех последующих коэффициентов с дальнейшей 
корректировкой расстановки числа умерших, чтебы они е. и.сге давали 
эмпирическое число умерших внутри сглажизасмого иоярзстнего 
интервала. 
Построениэ набора таблиц дожития для мужчин, женщин и лиц обоего 
пола на 1970-1979 и 1988-1989 гг. (?сего 1°8 таблиц дожития) дало вполне 
удовлетворительные результаты. Расхождение ожидаемой 
продолжительности жи?ни новорожденных, рассчитанной по эмпирическим 
и сглаженным данным в малочисленном Вентспилсском районе с о с а з и л о 
0,9 % . а а самом крупном — Р и ж с к о м — 0 , 1 % . В Риге это расхождение было 
всего лишь 0.07 % . 
Иногда при изучении территориальной дифференциации смертности 
применяется упрощенная методика определения ожидаемой 
продолжительности жизни . Разработанная методика дает результаты, в 
высокой степени согласующиеся с традиционными методами, но все же 
считаем что набор показателей таблиц Д О У И Т И Я д ; .ет более всестороннюю 
характеристику смертности населения, чем о д и н , хотя и обобщающий, ее 
показатель. Применение современных персональных Э В М позволяет 
отказаться от упрощенных методик и получать полный спектр необходимых 
характеристик смертности и выжизаемости с помощью традиционных 
ме-.одов построения таблиц дожития . 
1 Грабоеская Т В . , Мищенко А Н Морозе H U . Применение уюощхннгй 
методики определения ерздней пооди.-».ит»т.нссги прерс-опще.', mi/ал* по 
регионам Украинской ССР // С е здгааохранени*.—193J—Мот--: 16-20. 
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На достоверность возрастных коэффициентов смертности оказывает 
влияние также полнота и качество данных о возрастном составе населения. 
Разпобогка данных переписей 1959 г. и 1970 г. по национальностям и 
возраст/ в Латвии осуществлялась только по наличному населению, 
численность которого а республике обычно немногим превышает 
численность постоянного населения. Более ощутимы расхождения между 
численностью наличного и постоянного населения в городах и селах. В 
городах наличного населения бывает больше, чем постоянного, а на 
селе—наоборот . Поэтому рассчитанные возрастные коэффициенты 
смертности населения латышской национальности (среди латышей 
относительно больше сельских жителей) в 1959 и 1979 гг. несколько 
завышены, г коэффициенты для жителей русской 
национальности—несколько занижены. Ввиду вышеизложенного, 
достоверность рассчитанных нами возрастных коэффициентов смертности 
ca 1978-1979 гг. и 1988-1989 гг. выше, чем в предыдущие периоды. 
При расчете коэффициентов смертности и построении таблиц дожитии 
дня населения определенной национальности возникает проблема 
сопоставимости данных переписи и текущего учета. В переписи отмечается 
национальность, которую указывает сам опрашиваемый без предъявления 
каких—либо документов. Национальность д е т е й указывается их родителями. 
Если родители, принадлежащие к разным национальностям, затрудняются 
определить национальность д е т е й , предпочтение отдается национальности 
матеры 
Регистрация национальности умерших в текущем учете происходит по 
записи о национальности в паспорте. В акте о смерти д л я умерших д е т е й в 
ьозрасте д о одного года сведения о б их национальности заполняются по 
национальности матери, основываясь на данных врачебного свидетельства о 
смерти или со слов заявителя . Национальность матери указывается лишь во 
врачебном свидетельстве о перинатальной смерти. 
Поэтому важным источником информации о национальности матери 
умершего ребенка является свидетельство о р о ж д е н и и умершего, которое 
предъявляется при регистрации смерти. 
При изучении этнической дифференциации смертности целесообразно 
рассматривать характеристики отдельно только взрослого населения 
(например, ожидаемую продолжительность жизни в возрасте 15 лот), 
достоверность ко.орых выше, чем в детских возрастах. Все же и это 
1 Metodiski noridijum! civilstāvokļi rcģlst'šei|a* aktu Ierakstu aizpildīšanai Latvis* 
РКП civilstāvokļuaklu rrjlatrūcljas Iestāde?.-П.. 19ML 
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полностью не решает проблему сопоставимости данных текущего учетз и 
переписей. Иногда на количественные значения влияние окагызасг 
изменение учета национальности ребенка при переписи или процессы 
ассимиляции и роста национального самосознания. Так. например, в 
межпереписной п е р и о д (1979-1989 гг.) численность латышей (по данным 
переписи) увеличилась на 44 ть;с. что существенно превышает прирост 
численности латышей в результате естественного движения и миграции 
О ч е з и д ч о . известную роль в этом сьцрал фактор роста национального 
самосознания л и ц из национально смешанных, сет-.ей в конце 1980-х годов. 
Но л о л н о с с Ю устранить проблему сопоставимости данных переписи и 
текущего учета невозможно. Е е следует учитывать при интерпретации 
полученных результатов. 
При сравнении смертности населения коренной национальности и 
других национальностей следует учитывать то обстоятельство, что ж и т е л и 
разных национальностей имеют не одинакозый состав населения по месту 
проживания в городах и селэх. Э т и структурные различия в состат-е 
населения разных национальностей могут исказить общую картину 
этнической дифференциации смертности. В этом случае целесообразно 
применять метод стандартизации 
5. Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я С М Е Р Т Н О С Т И 
В 20-х и 30-х гг. в Латвии наблюдалась территориальная 
дифференциация младенческой смертности. На протяжении всего 
довоенного периода младенческая смертность в восточной части 
Л а т в и и — Л а т г а л е — б ы л а выше, чем в других местах. Если в Риге и и ряде 
областей она снижалась довольно существенно, то в Латгэле снижение было 
менее выраженным. Латгале по-прежнему оставалась самой отсталой л 
социально—экономическом отношении областью Латрии . Д а ж е в са>4ых 
крупных городах восточной части Л а т в и и - Д а у г а в п и л с е и 
Резекне—младенческая смертносто на 1/4 поевышала средний уровень по 
всем городам республики и почти в 1.5 раза—я г. Риге. 
Смертность населения в Ла1гале во всех эоэрастных группах греяышата 
ее средний уровень по республике в целом. Особенно большим разрыв был 
в детских возрастах Модель смертности е Вицземе. Курземе и Зем'зле 
характеризоьалась повышенной смертностью в младших трудоспособных, a 
в Р и г е — в старших трудоспособных и в пенсионном возрастах (табл. 1). 
1 Заидриньы П.П.. круминьы Ю.К. Демографичесггя ситуация а аост^чной 
части Латоии.—С. 36. 
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Дифференциация ожидаемой продолжительности жизни 
новорожденных по облзсгям Латвии в значительной мере определялась 
различиями в младенческой смертности. В середине 20-х годов наивысшая 
ожидаемая продолжительность жизни была в Видземе и Курземе, а в 
середине 30-х годов—в Риге и Видземе (табл. 2) Самые низкие показатели 
ча этот период были в Земгале и Латгале. В возрасте одного года и 
особенно в возрасте 15 лет различия в ожидаемой продолжительности 
жиоии между областями, (кроме Латгале) были незначительными. 
Тзблица 1 
Соотношение возрастных вероятностей умереть по областям Латвии в 1935 
г. (в процентах к соответствующим возрастным вероятностям по Латвии в 
целом) ' 
Возрастные 'бласти Латвии 
группы г.Рига Видземе Куоземе Земгале Латгале 
0 72 80 97 106 117 
1 4 78 74 74 78 139 
5 - К 74 92 88 96 120 
15-24 77 109 97 105 1 104 
25 34 88 113 104 85 108 
3544 97 92 99 103 110 
45-54 105 90 96 С7 109 
554)4 106 90 91 98 111 
65-74 105 94 100 93 108 
75-84 102 102 98 96 101 
Дифференциация ожидаемой продолжительности жизни 
новорожденных по областям Латвии а значительной мере определялась 
различиями в младенческой смертности, в с е р е д и н е 20-х годов наивысшая 
ожидаемая продолжительность жизни была в В и д з е м е и Курземе, а в 
середине 30-х г о д о в — в Риге и В и д з е м е (табл. 2). Самые низкие показатели 
за этот период были в Земгале и Латгале. В возрасте одного года и 
особенно в возраста 15 л е т различия в ожидаемой продолжительности 
жизни между областями (кроме Латгале) были незначительными. 
П о жизнестойкое, и в пенсионном возрасте и показателям долголетия 
лидирующее место занимали Земгале и Курземе. 
1 Рассчитано no: Urvt|ae BU,teli«k* да dear вела» i аэа.я- - 20.toi-
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Таблица 2 
Ожидаемая продолжительность жизни по областям Латвии в 1920-х и 
1930-х годах (число лет) 
Возраст Латвия Области республики "ига Зидэеме КуИЗвме Земгале Латгале 
1924-27 гг. 
0 51.9 53.9 58.5 57.7 56.0 41,3 
1935 г. 
0 58.9 61.1 60.7 60,0 595 56.2 
1 62,6 63.7 63.7 63,6 63,6 60,5 
15 52,0 52,3 52.4 52.4 52.6 51.0 
35 35.6 35,2 36.3 36.0 36,0 34.6 
60 16.1 15.8 16.5 16.4 16.5 15.4 
Т а б л и ц а 3 
Показатели младенческой смертности по регионам Латвии 
Число детей, умерших на первом году жианн, на 10ОО родиаших-
— - . ся • 
19вв-1970гг. 1978-1в7вгт. 19вв-1989гг. 
Всего по респуб ­ 17,7 1С.2 11.1 лике 
Республиканские 15.2 17.2 11.5 города 
Районы 19,8 19.1 10,9 Регионы: 
Рижский 16.1 20.3 10.6 Ечабпилсский 21.0 11.5 9.0 
Дэугавпилсскйй 17,5 16.8 12,4 Резекненский 17.5 17.2 13.8 1улбенсгий 18.3 13.5 115 
Валмиерский 20,1 17.5 9,1 
Вентспилсский 20,1 16,8 15.4 
Лиепайский 18,5 15,9 11.9 
1 Ра.-считано по: V 
••29. -130.1pp., II 
1939.-2B.lpp. 
924 1927 гг. - Bite J . Latvtac ии1тт»о««аи itakauoaa taoulae. - И -
939 г.: расчеты автора -J-atvbae auUutlkaa gada giairala 
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В послевоенный период сохранилась определенная дифференциация 
младенческой смертности по регионам республики, однако, не столь выра­
зительна, как ранее. В конце 80-х годов повышенная младенческая смерт­
ность отмечалась в регионах восточной и западной частей Латвии (табл. 3). 
Анализ территориальной дифференциации младенческой смертности за 
1971-1986 гг. позволил сделать вывод, что повышенный ее уровень в восточ­
ной и в ряде районов центральной и западной части республики объясняет­
ся экологической обстановкой и менее развитой социальной 
инфраструктурой' . 
Схожая территориальная дифференциация отмечается также по показа­
телям ожидаемой продолжительности жизни д л я новорожденных. Устойчи ­
во неблагоприятная ситуация имеет место в районах восточной части 
Латвии (на исторической территории Л а т г а л е — в Балвском, Даугавпилсском, 
Лудзенском и Резекненском районах), в Елгавском, а также в Лиепайском и 
Вентспилсском районах (рис. 1 и 2). Население республиканских городов 
характеризуется, как правило, благоприятными показателями ожидаемой 
продолжительности жизни. Устойчиво высокий уровень ожидаемой продол ­
жительности жизни домечается в Вэлмиерском районе. 
В 1978-1979 гг., когда ожидаемая продолжительность жизни населения 
в Латвии снизилась д о 69,0 лот, ее территориальная дифференциация была 
более выраженной, чем во второй половине 80-х годов. О б этом свидетель­













1 клинтэя з. Особенности динамики и территориальной дифференциачии 
детской смертности а Латаии.-С. 85-86. 
i V . . I . Оавдаекглк про?,ол>ыт&&ноотъ глзяи населения ракоеда 
и oecuyOJiiiKiHCKUX городе* ia-гвии и 1976-1379 >т. / годы / 
Г . З - 67,0 К Щ С7 : 0 - 6в,0 66,0 --66,13 gZ2 03,0 - 70.1. C D 70,0 t-
tea с л я 
Рис.2.1 Ожидаемая продолжительность жизни населения районов £2?£<9>» / 
и республиканских городов Латвии в 1988-1969 г г . / годи / 
01 
го 
С З - *9,0 69,0 - 70,0| ^ 70,0 - 71,0! г Ц ^ 7 I f 0 + 
63 
Таблиц;* 4 
Некоторые характерна гики смертности и выживаемости населения Латвии 
а 1988-I9S9 гг 
Ожид, продолжит. Г- ИЗНИ ч Вероятность j u t - *.«M( фицнент долголетия Города и районы ьозрасте (годи) eanejqx 1000) стацнензрнг-
ro нзС'мениа* 0 15 60 0-14 15-00 




~ī • т 
57.6 17.9 12 17L< 15 ,0 
71,7 57.9 18.3 17 177 '.6 7 г .Лиепая 71.6 58.1 18,5 22 177 17.6 
г .Резекне 71.4 57.6 17.8 '8 16b M . 2 Кулдигский 71.3 57.4 18.1 16 161 • C l 
Мадэнсхий 71.3 57.2 18.9 14 203 17.2 
Добельский 71.3 56.9 18.4 9 202 '7 ,9 
г.Юрмала 71,1 57,2 180 16 187 16,0 















1 no 16.9 
7о!б 57,0 1 * ,э 18.2 
lO 
13 1 оУ 190 
15.4 
16.5 Прейльский 70.5 57,0 18,5 21 202 16.4 
Рижский 70.3 57.4 18.1 30 179 15 S 
Талсинг.кий 70.3 56.6 10,0 19 205 15.6 Краславский 70,1 56.8 18.4 24 207 56.8 
Тукумский 70.1 56,8 13.3 23 199 16.0 
Лимбажский 69.8 5Ь,3 18.2 23 2 l 3 1е; я 
Гулбенский С9.6 56.0 17.4 22 210 и . о 14.8 Валке кий 69,5 56.2 18.3 24 219 16,4 
Алуксненский 69.4 55.0 17.7 21 215 15.0 Екабпилсский 6S.2 55.6 18.4 21 240 15.4 
Лиелайский G9.2 55.6 17,2 21 217 13 0 
Балвский 69,0 55.4 19,4 22 22S 16,2 
Айзкраукльский 68.9 55.7 18.4 26 238 16 0 
Лудзенский 6 8 7 55.2 17.7 21 234 15.9 Реэеххечсхий 68.6 55.3 17.9 25 236 1 5 3 
Вентепилеский 68.5 55.5 17.G 29 226 l t . ,3 Даугавпилсскйй 68.4 56,2 18.2 4 ' 217 L -5.5 
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Города и районы 
Ожид. продолжит, жизни а 
возрасте (годы) 
Вероятность уме­






0 15 60 0-14 15-60 
Елгавский 63.3 55,1 16.9 27 229 13.2 
Всего по респуб­ 70,8 57.2 18,2 20 192 16.1 
лике 
Число живущих в возрасте 80 лет и старше к числу живущих в возрасте 60 лет и старше 
(в процентах). 
Ряд характеристик смертности и выживаемости населения Латвии в 
1988-1989 гг представлен в табл. 4. В Елгавском, Вентспилсском, Лиепай -
ском районах восточной части Латвии все показатели, как правило, хуже , 
чем в среднем по республике. Особенно заметны различия в показателях 
жизнестойкости населения ряда республиканских городов и прилегающих к 
ним районсв. Так, например, по величине ожидаемой продолжительности 
жизни для новорожденных и лиц, достигших возраста 15 лет, город Елгава 
был на первом месте, а Ёлгавский р а й о н — н а последнем. Значительные рас­
хождения в показателях ожидаемой продолжительности жизни новорож­
денных имеются также в г. Вентслилс и в Вентспилсском районе, г. Лиепае 
и Лиепайском районе, г. Реэекне и Резекненском районе, г. Даугавпилсе и 
Даугавпилсском районе. Упомянутые города, кроме г. Елгава, являются цент­
рами экономики—географических регионов республики. Столь значитель­
ные различия в показателях ожидаемой продолжительности жизни (2,3-3,9 
раза) свидетельствуют о неоднородности характеристик состояния здоровья 
и социальной инфраструктуры на относительно небольших территориях од­
ного региона Анализ ранговой корреляции, проведенный в Латвии по д а н ­
ным 1977-1978 гг., свидетельствует, что уровень смертности определяется 
не только уровнем развития здравоохранения, обеспеченности медицин­
ских учреждений персоналом и их оснащенностью, но и многими фактора­
ми социально -экономического , мсдихо—биологического и 
организационного характера 1 . 
1 Сльшанмий Б.И.. Иодельман В.Л. Ресурсы учреждений здравоохранения и 
показатели смертности. // Социальные, гигиенические и организационный 
аспекты охраны здоровья населения.—Рига. 1981.—С 70. 
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В районах и городах, имеющих высокие показатели ж и з н е с т о й к о с т и в 
ц е л о м , как правило, высока также жизнестойкость и в пенсионном возрасте . 
Самая высокая ожидаемая п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ж и з н и в пенсионном возра­
с т е и самые высокие коэффициенты д о л г о л е т и я — в городах Елгава и Л и е п а я , 
в Бауском и Мадонском районах. Н и ж е с р е д н е г о уровня оба показателя во 
всех республиканских городах (кроме Риги). 
О с о б е н н о значительна в Латвии территориальная д и ф ф е р е н ц и а ц и я 
смертности в д е т с к и х , а также в младших трудоспособных возрастах, когда 
смерть обусловлена в основном экзогенными причинами. 
Т а б л и ц а 5 
Фактические и минимальные значения возрастных вероятностей умереть и 
соответствующие им гипотетические показатели о ж и д а е м о й п р о д о л ж и т е л ь ­
ности ж и з н и . 1988-1989 гг. 
Возраст Вероятность умеретыдх 1000) 
Ожидаемая продолжительность 
жизни (лег)"* 
Фактическая Минимальная* Фактическая Гипотетическая 
0 103 37 Д о б е л ь с к и й р-н 70 8 74.1 
1-4 37 6 г .Юрмала 70,6 73.4 
5-9 29 5 г.Елгава 66.8 69.4 
10-14 26 7 М а д о н с к и й р-н 62,0 64.4 • 
15-19 48 27 г .Даугавпилс 57.2 59.5 
70-24 72 40 г.Елгзва 52.4 54,6 
25-29 89 60 г .Лиепая 47.8 49 .S 
30-34 109 69 г .Лиепая 43.2 45.1 
35-39 148 103 г .Лиепая 38.6 40.4 
40-44 211 161 г .Вентспилс 34.2 35.8 
45-49 311 263 Рижский р-н 29.9 31.3 
50-54 453 376 г.Резекне 25,7 27.1 
55-59 647 541 г.Резекне 21.8 23,1 
60-64 920 826 Огрский р-н 18.2 19.2 
65-69 132 1196 М а д о н с к и й р-н 14.8 15.7 
70-74 197 1769 М а д о н с к и й р-н 11.7 12.5 
75-79 298 2651 Цесисский р-н 3,9 9,7 
80-84 4494 3979 Бауский р-н 8.6 7.2 
* с указанием соответствующего показателю названия города или района республики 
** на начало указанного а таблице возрастного интервала 
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Реально зафиксированные в районах ч оеспубликанских городах мини­
мальные возрастные показатели с м е р т н о с т и свидетельствуют о возможно­
стях, д о с т и ж и м ы х в современных социально—экономических условиях 
(табл. 5). Данные таблицы д о ж и т и я , рассчи- инные автором по этим показате­
лям, свидетельствуют о значительных р е з е ; в а х у н е л и ч е н и я о ж и д а е м о й про­
д о л ж и т е л ь н о с т и ж и з н и . В случае устранения отрицательного влияния 
социально—экономических и экологических факторов на территории Л а т ­
вии ожидаемая продолжительность ж и з н и чри р о ж д е н и и увеличилась бы на 
3,3 года , или на 4,7 % , что все ж е н и ж е , че ч в ряде высокоразвитых стран. 
6. Э Т Н И Ч Е С К А Я Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я С М Е Р Т Н О С Т И 
В 30-х годах в Латвии наблюдалась д.онольно существенная этническая 
дифференциация младенческой с м е р т н о с т и (табл. 6). Наивысшие показате­
ли отмечены у русских и поляков, наименьшие— у евреев и немцев. М л а д е н ­
ческая смертность с р е д и латышей была н и ж е , чем в с р е д н е м по Латвии . 
Данные различия в значительной мере объясняются уровнем образования, 
профессио-налькой структурой и д р . фэтгорзми . Например , удельный нес 
гпя»',отньлх с р е д и лиц Й bG5p2C i с старше К* J I « Ī а '< 533 г. сс стэзил д л я ньмцвв 
98 % . ев ре ев—90 % . латышей—92 % , полчков—71 % . р у с с к и х — 6 7 % . 
Таблица в 
Младенческая смертность в зависимости от национальности матери в Лат ­
вии в 30-х гг. 

















Рассчитано по: Statistika* tabulae. Latvija* PSR TnuUal nnleciba* StatUnlKa* pārvalde. - R., 
1940. -14.-15. Ipp. 
Большая роль в этнической д и ф ф е р е н ц и а ц и и с м е р т н о с т и принадлежит 
социально—экономическим факторам. 0(> этом убедительно.свидетеЯв*тву -
ет то обстоятельство, что с р е д и ж и т е л е й всех наиболее многочисленных 
национальностей Латвии в довоенный п - р и о д отмечалась отчетливая д и ф ­
ференциация а территориальном разрез з. В Латгале с р е д и населения всех 
C7 
национальностей (за исключением поляков и евреев) младенческая смерт­
ность была наивысшей (табл. 7). 
Т з б л и ц з 7 
Младенческая смертность в Латвии по областям и национальностям, 1930 
г. (п проыилях) 
• Всего в том числе национальное? ь_м_агор ецр<-й»в 
л_ 
р/сская пс.ька i 
Всего по Латвии 70 63 102 109 j •iA ~лв~~ 
в гом числе 
Рига 47 41 Б5 ее 30 28 
Видземе 50 57 54 134 53 79 
Курземе 67 67 45 162 26 63 
Земгале 66 53 84 116 34 М 
Латгале 91 81 113 С5 | 41 167 
Источник: SlaUallkaa Ubulaa, 31. Ipp. 
В 1934-1936 гг. ожидаемая продолжительность жизни для новорожден­
ных латышей была на 1,3 года выше, чем е среднем по Латвии. Подобное 
соотношение сохранялось на протяжении послевоенного периода: смерт­
ность среди латышей н и ж е , чем среци русских как у горожан, так и се/гь-
схих жителей (табл. 8). Возможные неточности умета национальности в 
детских возрастах практически исключаются при расчете ожидаемой про­
должительности жизни 15—летних. В этом возрасте ожидаемая п р о д о л ж и ­
тельность ж и з н и латышей также, как правило.яышэ. чем среди русских. 
8 1978-1979 гг. во всех союзных республиках, за исключением Белорус ­
сии и Молдовы, ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 5 лет для 
населения коренной национальности была выше, чем у русских м у ж ч и н ы — 
на 0,6-9,8 года, женщины—на 0,2-3.7 года' . 3 Латвии соответствующие по­
казатели были равны 0.9 и 0.7 годам. 
1 Добровольская В.М Этническая дифференциации с»:ер:носги.—С.154. 
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Таблица 8 
Ожидаемая продолжительность жизни латышей и русских в Латвии (годы) 
Лат •шм Русские 
Годы горсдское насе­ Сельское населе­ Городское насе­ Сельское населе­ление ние ление ние 
Муж. Жан Муж. Жен. i Муж. Жен. Мук. | Жен. 
Цля новорожденных 
1958-59 65.6 73,3 05/. 72.0 65.4 73,0 64,9 72,3 
1969-70 65.8 74,2 64.6 74.9 6G.1 74 5 61,9 73,3 
1976-79 6 5 J 74,8 62.0 73,5 64,2 73,8 58,4 70,9 
198С-&Э 67,2 76.3 64,2 74,7 66.0 75,0 62.0 71,8 
' Д л я л и ц , д о о игших возраста 1 года 
1953-59 66,7 74,0 66.8 73,2 66.4 73.7 67.3 73,7 
1960-7С 66.1 74.3 65,1 75.1 66.5 74.6 62.6 73.6 
1&78-7S 65.7 749 62,4 73,7 64,4 74,0 59,0 71.7 
•9ЯЕ-8Э 67,0 76,9 64,0 74,3 65,7 74,5 61,5 71,3 
Д л я лиц. достигших возраста 15 л е т 
1958-59 53,6 60,6 54,1 60,3 53,3 60,4 55,0 60.6 
1969-70 52.7 60,9 52,1 61.7 F3.0 61,1 49,8 60.5 
197С-79 52,4 61,4 49.3 60,6 51.0 . 60.4 46.4 59.3 
1983-89 53,6 62,2 51.1 61,2 52,1 60,9 48.8 58,4 
Все же считаем, что рассчитанные таким образом показатели не совсем 
точно спражаюг реальную дифференциацию смертности . Д е л о в том, что 
асе возрастные коэффициенты смертности, по которым вычисляются табли­
цы дожития , представляют как Ьы средневзвешенные величины от показате­
лей смертности в городах и - сельской местности , где весами служат 
численности городских и сельских жителей соответствующих национально­
стей. Так как смертность сельчан выше, чем горожан, то продолжительное! ' , 
жизни, рассчитанная таким способом для л и ц определенной нациснально-
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сти , представители которой преобладают среди городского населения, - -за­
вышена, и наоборот: для национальности, представители которой чаще 
встречаются с р е д и сельских жителей ,—занижена . 
В 1935 г. относительны* уровень урбанизации среди латышей на 1/4 
превышал этот ж е показатель у русских (табл. S). Если ь довоенные годы 
показатель урбанизации среди латышей и русских отличался не существен­
но, то в послевоенный период произошли большие изменения. Д о 1 9 5 9 г. 
удельный зес горожан среди русских жителей республики .то сравнению с 
1935 г. увеличился на 48 процентных пункта (!) и б о л е е чем в 1,5 раза превы­
шал соответствующий показатель для ла г ышей. В дальнейшем ситуация ме­
нялась незначительно, и к 1989 г. перевес составлял 1,4 раза'. 
Таблица 9 
Удельный вес городского и сельского населения с р е д и латышей и русских в 
Латвии (в процентах) 
Латыши РУССКИЙ 
Годы Всего в гом числе Всего в том число город село город село 
1935 100 31.4 6S.6 100 24.8 75.2 
1959 100 46,7 53.3 100 72,7 27,3 
1970 100 51,7 48,3 100 79.7 ЭДЗ 
1979 100 56,9 43,1 100 83,0 17.0 
1989 100 59.9 40.1 100 85,0 15.0 
Рассчитано no:CelurU lauta* akaltitaiia La-vlļa 1935. gadi. III aēļ. -Я, 1937.-252.-262. Ipp. 
данные послевоенных переписей населения. 
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С целью элиминирования фактора места проживания произведена стан­
дартизация показателей ожидаемой продолжительности жизни (табл. 10) 
Стандартизованные показатели ожидаемой продолжительности жизни у ла­
тышей на протяжении всего исследуемого периода были выше, чэм у рус­
ских, особенно в 1970-е и 1980-е годы. 
Причины и социально - а ко ионические последствия такой ситуации нуждаются 
а специальном исследовании. 
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Таблица 10 
Фактическая и стандартизованная продолжительность жизни латышей и 
русских а Латвии* (годы) 
Ожидаемая продолжигельчссть жизни новорожденных 
Годы Фактическая Стандартизованная 
латыши русо ив латыши русские 
1958-59 69,5 69,6 69,5 69.4 . 
1963-70 70,3 70,3 70 ,3 69.8 
1978-79 69,3 68,6 59.6 , 67.9 
1С38-89 71.0 70,2 71.1 69,7 
*В качестве стандарта взято распределение всего населения Латвии на городское и 
сельское по переписи соответствующего временного периода. 
Особенности расселения, различие в уровне образования, санитарной 
культуре, образе жизни, в структуре занятости и.т.п. все еще определяют 
этническою дифференциацию смертности населения. 
Более низкгя продолжительность жизни русских (среди которых высока 
доля пришлого населения) по сравнению с населением коренной националь­
ности в Латвии, так же, кэк в большинстве республик С С С Р , свидетельству­
ет о недостаточной степени их адаптации к новым географическим и 
социальным условиям жизни. Известная роль принадлежит также тому об­
стоятельству, что переход к современному типу смертности у русских исто ­
рически сложился позднее, чем у народов Прибалтики. 
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Terrltorla' and Ethnical Differences in Mortality and Life 
Expectancy in Latvia 
CONCLUSION 
In the first i h r e e parts of paper the previous i n v e s t ' ga t io r . s , data 
sources and methods are presented. T h e 4 th part i r devoted t c t e r r i t o r i a l 
differences, but 5 th part to e t h n i c a l differences in mortality and life 
expectancy. 
T h e existence of marked territorial D i f f e r e n c e s in infant mortality rates 
(IMF!) by regional units and largest towns In 20 s a n d 30 s ar.; shown . T h e 
geographic gradient c a n be зее clear l у in Table 1 and Table 2, which g ' v a s 
ratios of age-specif ic death rates and life expectancies in the p r e - w a r 
per iod. Accord ing to results of analysis mortality w a s higher in tho eastern 
part of Latvia (Latgale) than in another parts cf the country , le tga le w a s 
lagging behind the rest of the country in economic development, standard 
of l iving and s u p l y of health serv ices . 
In the post war per iod Ufa expectancy continues to be lower in Eastern 
Latvia than In other parts of the republic (Fig. 1,2). Regional di f fer«nces in 
IMH also continue to exist, but they have beccme lower In compar ison to 
pre -war per iod (Table 3). Many administrative districts in Eastern Latvia 
and some districts i n central a n d western part of the republic with high 
mortality pattern have been o b s e i v e d in late 70 s and late 80 s (Table Д). 
T h e great difference In life expectancy exists among central towns of 
regional units and neighbour administrative districts. 
Narrowing of the territorial differences In life expectancy has not b e e n 
taking placs dur ing the 80 c. In fact, the standardized deviation has 
increased for males and stabil ized for females s ince late 70 s. 
Although the analysis Is based on data f o r ь f ivo-year per iod, the small 
number of deaths makes the ape-spsci i ic death rate-* for the younges t 
age -groups suscept ib le to random variation. The relative standard 
deviation of age-specif ic probabilit ies of death diminishes systematically 
with aye from the age group 1-4 years. 
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IJfe table calculations o n the base of minimal a j e - specif ic probabilit ies 
of death in administrative units of Latvia In the late 80s s h o w the life 
expectancy for both sexes newborns 74.1 years In comparison with real life 
expectancy 70.8 years. 
The elimination of tenitorial differences In health services, ecological 
situation, level of socioeconomic development, as well as in morta'ity must 
become one of the central goa ls of the Latvian soc ia l and hearth pol icy in 
the noarest future. 
T i e existence of marked ethnic differences In I M H In the pre-war per iod 
are s h o w n in Table 6 and Table 7. The latvians has had a slightly h igher life 
expectancy compared to russlan populat ion for every post -war census year 
1 with some exceptions In late 50s and late 60s (Table 8). A l though, the 
difference is small it must b e taken into considerat ion when dealing with 
the urban-rural difierences. Result ing from the migration background the 
urban populat ion is 85 % of the total russ i cn populat ion but only 60 % of 
the latvians five In urban areas, in 1959 - cor respondingly 73 % and 47 % 
(Table 9). Urban-rural s tandardized Kfe expectancy for both s e x e s shows 
us, that latvians has had h igher life expectancy at birth compared to 
russlans for the whole post -war per iod (Table 10). Evidently, there Is a 
certain reason to consider that for the populat ion of non-titular nationalities 
in Latvia (as In many republ ics of ti is U S S R , too ) the average mortality is 
slightly h igher than for the populat ion of titular nationality. A h igh 
proport ion of Immigrants w h o have not adapted themselves to the new 
condit ions among the total populat ions of non-titular nationalities might 
explain this phenomenon. 
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Арунаг П о ц к у с 
Вильнюсский У ч л п е р с и т е т 
О К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А Х В О С П Р О И З В О Д С Т В А Н А С Е Л Е Н И Я 
(на примере Литвы) 
Воспроизводство' реального населения отражает процесс непрерывной 
смены поколений. Однэко .для того чтобы подробно оценить отот процесс, 
нужны статистические данные о динамике рождаемости реального поколе­
ния женщин за 3 0 — 3 5 лет. Переписи населения дают нам надежную и ц е н ­
ную информацию о конечном итоге воспроизеодстза когорт женщин, 
однако эта информация мало пригодна, когда мы ставим задачу количест­
венно оценить состояние воспроизводства на конкрежый момент времени. 
Использование н е т т о — и б р у т т о — коэффициентов воспроизводства для 
гипотетического поколения позволяет условно рассчитэто уровень обновле­
ния поколений за краткосрочный период Но эти гипотетические показатели 
могут стать реальными только при неизменных уровнях рождаемости и 
смертности. Коэффициенты воспроизводства не учитывают влияние фактора 
возрастной структуры реального населения. Чтобы более точно охарактери­
зовать процесс воспроизводства населения за краткосрочный календарный 
период, надо включить в эти коэффициенты структурный фактор. 
Д л я включения фактора реальной возрастной структуры в коэффициента 
воспроизводства мы используем специальные показатели рождаемости р е 
ального и условного населения (см. табл. I). 
Обозначения « ' » и « ' v показывают принадлежность соответствующего 
показателя к н е т т о — и брутто—стационарному населению Константы для 
брутто—стационарного населения получены,исходя и з допущения. ЧТО за 
каждые пять лет рождаются 100000 девочек. Поскольку смертность в Брут­
то—стационарном населении отеутствуе ' и все девочки доживает д о возра-
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era своих матерей, то численность живущих ж е н щ и н в возрасте 16-49 лег 
будет равна: 
" " . w . - 2 « " , / . , 5 = '00.000. где а " я ^ - а " М 4 4 - . . . - а " м - ' . 0 0 000 ts-ti. 
Таблица I 
Показатели специального коэффициента рождаемости для реального и у с -
лозного т с е л е н и я . 
Qj^Tf Показатели, выраженные через 
зна-, , число родившихся в соот-
че- i ветствующей возрастной 
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В таблице использованы следующий обозначения: 
N—общая численность родившихся: 
N , — ч и с л о родившихся в соответствующей возрастной группе; 
Sr,ļ4ļ—численность женщин в возрасте 15 -49 лет ; 
s [ — ч и с л о женщин в соответствующей возрастной группе; 
Р ш —возрастной коэффициент рождаемости; 
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d „ — д о л я женщин соответствующей возрастной группы в общей числен -
S ! ности женщин возрасте 15-49 лет , где d , = 
— ч и с л е н н о с т ь живущих женщин в возрасте 15-49 лет ; 
аж—число живущих женщин в соответствующей возрастной группе. 
В стационарном населении коэффициенты рождаемости д т я реального и 
условного поколения совпадают: 
S , Т 100.000 
Д л я того чтобы включить в коэффициенты воспроизводства фактор ре­
альной возрастной структуры, мы воспользуемся гипотезой: современники 
при неизменном р е ж и м е воспроизводства в течение года родят в 35 раз 
меньше девочек, чем за всю свою жизнь. В этом случае, применяя пятилет­
ние возрастные интервалы, брутто—коэффициент воспроизводства можно 
выразить: 
R = " 2 % « - , - 5 х 7 о 2 % - 3 5 6 2 % , „ 5 x ļ - 3 5 d Г . ( 1 ) 
15-49 Ч - Ч 15-1» 
где : 
д—доля девочек с р е д и родившихся; 
5—константа, вместе с F, выражающая среднее число родившихся в 
течение пяти л е т репродуктивного периода; 
7 — ч и с л о пятилетных возрастных интервалов; 
1/7—доля женщин любой пятилетней возрастной группы возраста 15-49 
лет в брутто—стационарном населении женщин; 
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35—продолжительность всего репродуктивного периода (в годах). 
«Брутто—коэффициент (общий коэффициент) зоспроизводс.ва женского 
населения показывает, сколько а среднем девочек родила бы одна женщина на • 
протяжении всей се жизни (условно с 15 д о 53 лет) при сохранении а каждом 
i 
возрасте уровня рождаемости тех лет. д л я которых вычислен показатель» . 
Из указанной выше формулы следует , что брутто—коэффициент эоспро-
иэзодстиа можно вырьсить через специальный коэффициент рождаемости. 
Очевидно, что в этой формуле вместо 1/7 можно включить неравномерную 
возрастную структуру. Тогда д л я стационарного населения брут то—струк ­
турный коэффициент воспроизводства будет равен: 
« IS-4S a , a K - t » 15 
Брутто—структурный коэффициент воспроизводства показывает, сколь­
ко в среднем девочек родят за вею свою жизнь женщины стационарного 
населения в возрасте 1 5 - 4 9 лет , если интенсивность рождаемости и смерт­
ности не изменится" от их рождения д о конца репродуктивного периода. 
Режим воспроизводства, естественно. Будет таким, какой имеют женщины 
при их рождении. 
Включая фактор реальной возрастной структуры в коэффициент R, п о ­
лучим Брутто—структурный коэффициент воспроизводства для реального н а ­
селения: 
1 Населен.* СССР. 1988 - М . , 19ог;С. 697. 
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Показатель R' выражает, сколько а среднем девочек родили бы за всю 
свою жизнь женщины, живущие в гозрасте 1 5 - 4 9 лет , при неизменной воз­
растной структуре и интенсивности рождаемости реального населения. 
Учитывая, что не все родившиеся девочки д о ж и в у т д о возраста снеих 
матерей, можем сыраэить н е т т о - - к о э ф ф и ц и е н т в о с п р о и з в е д и ег: 
Ro - Н £ F, а , . (4) 
• 
где аж—доля женщин, живущих в возрасте х о общей численности родиь-
f 
шихся девочек ct = 1QQOO" ( о п Р е А е 1 , я е т с я п 0 "зблице смертности) . 
« Н е т т о — к о э ф ф и ц и е н т (чистый коэффициент) воспроизводства женского 
населения показывает, сколько в среднем дезочек, рожденных одной ж е н ­
щиной на протяжении всей ее жизни , д о ж и л и бы д о возраста м а 1 е р и при их 
рождении при сохранении в каждом возрасте уиовней рождаемости и 
смертности данного периода. (...) Н е т т о — к о э ф ф и ц и е н т предстаьляет собой 
обобщенную характеристику не ближайших перспектив роста населения, а 
уровней рождаемости и смертности , существующих в данный п е р и о д » ' . 
В случае стационарного населения нетто—структурный коэффициент 
воспроизводства можно представить так; 
* • " * * а и ц в Г - 35a ^ £ F, о",, (5) 
is 
где ап^—средняя численность живущих ж е н щ и н в возрасте 15-49 nei 
г 
~ аа-п долями единицы * -JqŌŌŌŌ' 
1 Население СССР. 1988 - М . . JW6. С 69*. 
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Нетрудно доказать, что оеличина R'^ является д р у г о й формой выраже­
нии H L - T T O — к с з л ф и ц и е н т а воспроизводства: 
1 0 O O G 0 
R ' w •= 35* с Ķ F , С , = 
is 
т 
5 а с* N M 0 0 0 N' a'lOOO *» ^ 
. ~ — ш 5 ay -4—i = s a > F a 
1СЧЮСО a , ^ A a , 10COOO 
Ecnn R 0 = P.',£, это значит что нетто—структурный ксиффициент воспро-
изсоцства R ' M может послужить точным критерием воспроизводства под 
рлиьы-.ем уже (рех факторов—интенсивности рождаемости , смертности и 
лоэрасмой структуры не только стационарного, но и реального населения. 
При влиянии реальной возрастной структуры формула (5) изменилась бы: 
R ' o - 3 5 a 5 - W J , f - 3 5 a a 1 M , 2 F „ d „ . 
где Р'„—нетто—структурный коэффициент воспроизводства для реально­
го населения, которой показывает, сколько в с р е д н е м девочек, рожденных 
женщинами за всю свою жизнь, доживут д о возраста 15-49 лет при неиз­
менной интенсивности рождаемости , смертности и возрастной структуры 
реального населения. 
Мы изложили формальную сторону некоторых возможностей изучения 
процесса воспроизводства населения Однако с л е д у е т отметить довольно 
парадоксальный факт, что t o всех характеристиках реального населения ус -
лоаность показателей, отражающих уровень воспроизводства, не понижает­
ся а наоборот—повышается Этому способствуют несколько причин: 
во—первых, при вычислении коэффициентов воспроизводства за короткий 
период мы испольт ,ем гипотезу условного (фиктивного) поколения; в о — в т о -
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рых, такие «чистые» коэффициенты воспроизводства, хотя и не выражают 
влияние структурного фактора, но эчто построены хонструктии.ю безупреч ­
но; в—третьих, при включении реальной возрастной структуры в б р у т т о — и 
нет то—коэффициенты воспроизводства не действует механизм передвиж­
ки возрастов, значит, не выполняются условия замены одной возрастной 
группы другой . 
В и д и м о , поавильнее было бы называть структурные коэффициенты 
воспроизводства стандартизованными. С помощью таких коэффициентов 
м о ж н о ответить на вопрос, сколько в среднем девочек р о д и л и бы ж е н щ и ­
ны за всю свою ж и з н ь , если бы реальная возрастная структура ж е н с к о г о 
населения не изменялась. Такая постановка вопроса H J т р е б у е т б е з у п ­
речного построения показателей воспроизводства , а поззоляет к о н с т а 1 и 
ровать. каким бы стал соответствующий показатель при определенных 
условиях . 
Все представленные показатели воспроизводства населения п р и с п о ­
соблены к практическим расчетам д л я пятилетних возрастных интервалов . 
О д н а к о надо иметь в виду, что теоретически возможна бесконечная д е т а ­
лизация возрастных интервалов д л я коэффициентов р о ж д а е м о с т и , с у м м у 
ос 
которых выражает интеграл Г f(x.) dx. KOI да д л и н а каждого интервала х п р и -
о 
ближается к т о ч е ч н о й величине Разница м е ж д у стандартизованным и 
обычным н е т т о — к о э ф ф и ц и е н т о м воспроизводства Р'„ - Я 0 показывает 
влияние реальной возрастной структуры на п р о ц е с с обновления поколе ­
н и й . 
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Стандартизованные показатели воспроизводства нельзя отождествлять с 
б р у т т о — и нетто—потенциалами демографического роста,вычисляемых по 
методике Ж. Ь у р ж у з — П и ш а , основанной на т е о р и и стационарного населе­
ния .Если нетто—потенциал демографического роста равен единице , то 
значит, что численное ib населения за счет возрастной структуры в перспек­
тиве е изменится при любом типе воспроизводства населения. 
Рассчитали коэффициент R' 0 по республикам Прибалтики на д о л г о ­
срочный п е р и о д (табл. 2) Д л и н н ы й ряд (динамика) нуждается а д е т а л ь н о й 
информации из таблиц с м е р т н о с т и с о о т в е т с т в у ю щ е г о периода для вы­
числения величины 5 1 М > - П о т о м у д л я расчетов стандартизованного нет ­
т о — к о э ф ф и ц и е н т а воспроизводства населения мы используем 
упрощенную формулу : 
R "0 = 35 d Е. К (, (7) 
где Е — д о л я женщин, доживающих д о среднего возраста матерей при их 
рождении 2 ; 
К—стандарт, выражающий отношения д о л и живущих женщин в возрасте 
г-1* _*о 
15-49 лет и д о л и доживающих д о среднего возраста матерей К = — g — . 
Для расчетов R' 0 по республикам Прибалтики д о л ю девочек с р е д и родив­
шихся примем—0,488. 
1 Jean Ваш gaois-Plcnal. Stabla, aeml-aiatle populations and growth potential// 
Population eludiea.-1971.-Vol. 25. No. 2. -P . 235-254. ' 
2 Народонаселение стран мира / Под ред. Б.У. Урланиса и В.Л. Борисова—М., 
1983 — Г 181. 
81 
Таблица 2 
Динамика коэффициент ов воспроизводства населения в республиках П р и ­
балтики за 1С 58-1989 гг. 
Годы 
Спацкол»-1 УдокиыА час 
им* коаф i жамщки, до-
фицмнт | ышающих до 
рождачмо-1 среднего ма­
сти 1 реста матерей 
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1,183 1.302 0.1 
1.109 1,099 -0,010 
0.975 0.S64 -0.011 
0.931 0.960 0.029 
0.924 0.968 0.044 
0.9С0 1.013 0,053 
0,993 1,056 0.063 
1,015 1.074 0,059 
1.015 1,080 С.065 
1,017 1,075 0,058 
0.937 1,023 0 026 
0.944 0,998 0.054 
0.879 0,930 0,051 
0,911 0,875 -0.036 
0.872 0.865 -О.С07 
0.884 0.901 0.017 
0.955 0.990 0,035 
0.S94 1.031 0.С37 
1.029 1.059 0.030 
1.031 1.059 0.028 
1,006 1.036 0.030 
0,966 0.937 0,021 
0,882 0.955 0,073 
1.021 0.980 -0.041 
0.950 0.956 о.осв 
0.953 0.962 0.С29 
0.98Г '..030 0,041 









женщин, до Г 
киьзю^их до ļ 
среднего еоэ-1 






































Рассчитано nu: Народонаселение стран мира.—М.. 1983.—С. 156; 
Нгселенне СССР 1907.—М.'. 1988.—С213 213. 357. 260; 
Н?селение СССР 1908.—М„ 1989.—С. 115, ' 16 330-ЗЗЗг 
Дямо.рафт^еский ежегодник СССР 1950,—М., 1990.—С 312, 313. 315: 
Борисов В Перспективы рождаемости—М.. 1976 —С. 78,238-240. 
Все стандартизованные коэффициенты воспроизводства населения, а 
такжо б р у т т о — и нетто—коэффициенты воспроизводства за 1985-1986 гт. в 
Латвии и Эстонии, брутто—коэффициент для Латвии за 1958-1959 гг. рас­
считаны по указанным источникам. Стандарт К рассчитан по таблицам смер­
тности 1985-1986 гг. для Литвы, Латвии и Э с т о н и и . Е г о значения были 
соответственно 0.99 i2, 0.9905 и 0,9955. 
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KOPSAVILKUMS 
PAR IEDZĪVOTĀJU ATRAŽOŠANAS KOEFICIENTIEM 
(uz Lietuvas piemēra) 
Raksts veltīts dzimstības statistisko rōdītālu analīzes iespēju 
pi lnveidošanai, lietojot demogrāfisko modeļu teorijas olemenlus. Ptedāv-āta 
rretodika struktūras faktora iekļaušanai a t r a i o š j n c s b.uto un neto 
koeficientu aprēķinos. Salīdzinot atražošanas koefic ientus, kas aprēķināti 
pēc tradicionāli l ietotās u n autora piedāvātās metod iķe» , i zdūr i : ! 
seclnā|umi par struktūras ietekmi atsevišķos kalendāros per iodos. Pēc 
piedāvātās metodoloģi jas veikti aprēĶlnl par struktūras faktora ietek.nl uz 





IEDZĪVOTĀJU SOCIĀLĀS STRUKTŪRAS IZMAIŅAS 
LATVIJĀ NO 1935. GADA LĪDZ 1989. GADAM 
Ar iedzīvotāju sociālo struktūru mēs saprotam dažādu iedzīvotāju g r u p u 
īpetsvari i , kuiām ir dažāda Icma r s ž o f a n ē u n sab iedr ības varas struktūrā, 
līdz ar to dažāda iespēja iegūt materiālās un nemateriālās vērt ības, kas 
veido atšķirīgu dzīves līmeni un sociā lo stāvokli sabiedr ībā. Iedzīvotāju 
Grupēšanu sociālajās un sabiedriskajās grupās d a ž ā J o s laikos statistika ir 
veikusi oažādi Šī jautājuma Izstrādē parasti Ir ieinteresēta valdošā g rupa , 
kura vUnmčr vairāk vai mazāk ir spēj īga latakmēt statistiku. 
Šajā darba galvenie datu ovcti Ir 1935. un 1989.gadu būdas skaitīšanas 
Latvijā, kuras izdarīja un datus izstrādāja pēc dažādām programmām un 
malodoioģi jām 1 . Tādēļ lielākās grūt ības, kuras jāpārvar , Ir panākt datu 
pietiekamu scl īdzināmibu. . 
1889.gadc tautai skaitīšanā uz jautājumu par sabiedr isko g rupu bija 
paredzētos tikai trīs galvenās atbiidea: "strādnieks ( -ce)", "kalpotājs (-ja)", 
'kolhoznieks (-со)". Vēl instrukcija paredzēja « rb i ld i ' individuālajā darbā 
nodarbinātais ( - ā ) ' 2 , bet skaitīšanas lapās Ы)а iedrukāta ari atbilde "kulta 
kalpotājs*. Pēdējām divām grupām maza statistiska nozīme, jo 1989. gada 
apstākļos tajās nonāca niecīgs iedzīvctāju skaits, maza sociāla nozīme ir 
» . i pamatgrupnm, jo dažādība katras g rupas ietvaros ir daudz lielāka nekā 
starp O 'upāni. Piemēram, ze.nākl* Ierēdņi u n citi strādājošie, kur! nonāca 
kalpotāju grupā, gan pēc dzīves līmeņa, g a n sabiedr iskā prestiža airadās 
1 Ceturta baita* nVeKiSi.ni Latvlļj : 935 gida - Rīga, 1939 - «S2 Ipo , 1989 gada 
' Л к jvleuisaa tai tas akritiWiee reauHalt Latv!|as PSR (demogiadakM) rāditajī) 
&U'.lvllaW*wjeten«.-R.:VSk. ISOO -1B3 l īp ; !949.aada Vlsaavleoibti I lutai 
s» «elšanas ••ruititi Latv.ja-t atviļat Va'sl» aielisllkat torr.lt i j is daiba 
*Mi«il«tt. - 223.top. t u . .к -.uci".c*U rr.ate.-ta4. 
9. 'i'siukcijt pa/ H»Sfl gada Vls*a«l»nlb»s ti'jtaa sksiiisanss ki • ' v ' a n v - . , ( j 
aartkatu un staeiisnts lapu UrO-H'tanu.- PSRS Valsta stattsi!-. i '•'•-•;», 
t » M -311,-p. 
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zem strādnieku līmeņa. Turpret ī kalpotāju augstākais slār.is, kurā piederēja 
Ls . nomenklatūras darbiniekiem, veidoja sabiedr ības virsotni ar varas 
monopolu , brīvu u n lielā mērā bezmaksas pieeju visām precēm u n 
pakalpojumiem. Maza atšķirība arī starp strādniekiem laukos un 
kolhozniekiem. Pietiek atcerēties sava laikā izplatīto ko lhozu 
reorganizēšanu par padomju saimniecībām. T ā d a administratīva akta 
rezultātā attiecīgās saimniecības iedzīvotājiem mainījās sabiedriskā g rupa , 
bet tie praktiski nejuta ssva sociālā stāvokļa Izmaiņas. 
Daudz plašākas un būtiskākas z iņas par ptsevišķa Iedzīvotāja vietu 
sabiedrībā 1939.gada tautas skaitīšanā deva atbildes uz Jautājumu par 
Iztikac līdzekļu avotu, š o jautājumu papildina divi c i t i—"darba vieta" u n 
•nodarbošanās šajā darba vietā*, izmantojot š is atbi ldes, Valsts statistikas 
komiteja ve ic p lašas izstrādes par Iedzīvotāju sadalījumu pēc Iztikas 
līdzekļu avota. L īdzīgus Jautājumus iedzīvotājiem uzdeva arī 1935. gada 
tautas skeitīšanā. Izmantojot dažus koriģējumus u n ņemot vērā dažas 
atrunas, minēti* 1935. un 1989.g. dati Ir pietiekami labi salīdzināmi, un viņi 
d o d galveno Informāciju par Iedzīvotāju struktūru pa sociālajām g r u p ā m 
pirmajā Latvijas Republikā u n tagad . 
Pēc abu skaitīšanu datiem v isus iedzīvotājus var sadalīt d ivās 
pamatgrupāa: patstāvīgie Iedzīvotāji un ģimeņu piederīgie. Patstāvīgie 
iedzīvotāji ir tie, kuri Iztikas l īdzekļus Iegūst ārpus ģimenes, bet ģ imeņu 
piederīgie (1989.g. terminoloģijā 'atsev išķu personu apgādājamie') Iztikas 
līdzekļus iegūst ģ imenē. 1 Ņemot v i r i abu salīdzināmo g a d u sociālās u n 
tautas skaitīšanas īpatnības, patstāvīgos iedzīvotājus var grupēt sīkāk: 
strādājošie, n o īpašuma vai kapitāla p i r t le ico i le , pensionār i un stipendiāti , 
s k a t i , tabulu. V i i sīkāks grupējums abos g a d o s lielā mēra kļūst atšķirīgs 
u n specif isks. 
1 Termina -etsevteku paraonu apflartaļa-Bia». рас aafhui donam, noniecina tfutv 
ļlmene, un taa atapogufo kcnceptlu, kā darba ģtonan* nav aaoledrtaM dartoa 
daiba. Pre) Iatminu 'gknenu piederīgie* eavukart var IebUet Uotjātf. ka par 
tfcami i pledftgaļlem ļeakas* v M ļaannea locekļi, no vien Ua. iuai алию flkaenee 
neatrada. 
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Jāņem vērā , ka abās tautas skaitīšanās katru iedzīvotāju ieskaitīja tajā 
grupā, kura atbilda viņa uzrādītajam gaivenajam Ienākuma avotam. 
FcģUtrō ja a-ī otru (papildu) ienākuma avotu , bet šīs z iņas atspoguļojas 
tikai papildu izstrādnēs. 
1. tabula 
Latvijas Iedzīvotāju sadalījums p J c līdzekļu iegūšanas avota 
Orupt Skaita Procentos 
1635 1988 1915 1989 
1. Patst iv īg la , 
no tiem: 
- s t r ā o ā j o š l e 
1.220.369 1.972.989 62,87 73,99 
1.182.517 1.470.319* 61,13 55,14 
- . 1 0 ī p a š u m a ;al 
kapitāla pārtiekošle 
— pensionāri 
- s t ipendiā ' . i 
2. f i lmeņu piederīgie 
3. Sociāil apgādājamie 



















Kopā 1.950.502 2.666.567 100 ICO 
* ietklitbt ŗe 'eonlakBla peligsEimrriecioi nodarbināto». 
Aplūkojamā 54 g c d u laika per ioda par 11,1 procentu punktiem 
pienudzis patstāvīgo iedzīvotāju īpatsvars. Tas galvenokārt noticis, radikāli 
izmainoties pensi ju nodrošinājumam. J s 1935.gadā pensionāri ve idoja 
0,61% no Iedzīvotāju skaita, tao 1969.gar arpība 15,8 procentu 
punkti ir lielāka nekā patstāvīgo Iedzīvotāju īpatsvara pieaugums (11,1, 
procentu punkti ) . 
Ir samazinājies strādājošo īpatsvars kopējā Iedzīvotāju skartā n o 61% 
l ī d z 55%. Tam ir d ' v l galvenie cēloņi . 
Ir Izmair-ījusies Iedzīvotāju v e c u m s struktūra. 1935. gadā Latvijā bija 
1085 tūkstoši , bet 1989.gadā-1448 tūkstoši iedzīvotāju v e c u m i no 20 l īdz 
69 gadiem, kas ir garvsr.ai» darba spējas vecums. Procantos no iedzīvotāju 
bkai'a tas d o d £5,6 uu 64,3%. Jur id iskais darba s p ē j u vecums katrā laika 
posmā var o ū i cits. Т а 1989.gadē saakuŗtē ar s p ē k ā esošo liki u r d o s * nu 
Latvijā bija 1507 tūkst, c'arba spēj īgo. 1335.gadē iurid'skaic tiarba e » ē | j 
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vecums nebija neteikts, Jc nebija vispārēja pensi ju nodrošinājuma, tāpal 
nebija l ikuma, k u r i uzliktu par pienākumu st .ādāi ārpus ģimenes. 
Kā redzams, vecuma struktūras izmaiņas (20-53 g. v e e j i r a g rupas 
īpatsvara samazināšanās par 1,4 procentu punktiem) nevar būt galvenais 
cēlonis atgādājošo īpatsvara samazinājumam kopōļč Iedzīvotāju skaitā. 
Nozīmīgāks cēlonis ir darbā Iesaistīšanās intensitāte. 
Rēķ'r.ot st rādājošo skaitu pret Iedzīvotāju skaitu 20 - 59 g. vecumā, 
iegūstam 1935. g . 110,0%, bet 1989.g. -101,5%. Š is koordināci jas relatīvais 
lielums Ir lielāko p a r 100% sakarā ar to , l:a 'aktiskals darba spēj i ; v e c u m » 
sākas nevis ar 20, bet ar 13 gadiem, u n 1935. g. tc vērtēja pat 1 4 - 1 6 g a d u 
robežās. Bez tam daļa iedzīvotāju strādā ilgāk par jur id isxo darba spē ju 
vecumu. 1Э89. g. n o darba spējīgiem bija nodarbināti valsts uzņēmumos, 
iestādēs, kooperat īvos un personīgās palīgsaimnlecībās 87,2% 
Darbā iesaistīšanās Intensitātes samazināšanās galvenokārt 
izskaidrojama ar vecāku cilvēku iespējām saņemt pensi ju , kādas 1335.g. 
bija tikai nelielam profesiju skaitam. 
Bez tam |āņem vērā , ka 1935.g., kad liela daļa iedzīvotāju etrādā|a savāa 
vai ģimenei p iederošās saimniecībās un uzņēmumos, daļēji samazinoties 
darba spējām, bija daudz vieglāk pārkārtot savu darbu nepilnai s lodze i , 
nekā tas bija 1989. g., strādājot valsts uzņēmumos. 
Skaitliski l ielāko, ekonomiski un social ' aktīvāKO Iedzīvotāju daļu ve ido 
strādājošie. Ņemot vērā reālās sabiedr ības u z b ū v e s atšķirības, Kā arī 
tautas skaitīšanu rezultātu Izstrādes īpatnības, strādājošo tālākam 
grupējumam 1935. u n 1969. gados ir jāizmanto atšķirīgas apakšgrupas. 
S k a t 2. tabulu. 
1935. g. Latvijā bija 309,4 tūkstoši ipašnlsku. Par īpašnieku uzskatīja 
personu, kurai piederēja uzņēmums, saimniecība va i v ispār kāds 
pasākums, plem.: lauksaimnieks, t itgotājs, važon is ar savu z i rgu , privāti 
praktizējošs ārsts, advokāts, būvuzņēmējs , drēbnieks , kas pieņem 
pasū' j jumua u t t , ari l īdzīpašnieki. Statistikas praksē pie īpašniekiem 
pieskait ļa arī uzņēmējus, kur i rentē, noma vai graudr. k ā d u saimniecību va i 
uzņēmumu un tajā strāoā vai tikai to pārvalda ip-tsnlexa būtiska pazīme 
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nav p i e d e r o s . * - , p : t ā l s , bet tas, ka v iņa Ienākums nav darba alga, l īdz ar 
ko v i ņ i Ir p^.si,īv.'(;s u n neatkarīgs s a v ā darbā; īpašnieks псу pakļauts 
kādam priekšniekam, bet tikai l ikumam. 
2. taoula 




» r c'gotu darba spēku 
or :idzslr j a j ļ o š i c m 
ģimenes locekļiem 
vieninieki 
2. B e z īpašr atalgojuma 
itradājošie īpašnieku 
ģimenes locekļi 
3. Valsts pārvaldes 
d! tne«ta darbinieki 
4. V a l . t s drošības 
dienasts (armija). 23.389 
5. Algo'ie privātā dienestā 
6. Grupa nezināma 




4. Pie atsevišķiem 
pilsoņiem 









































Lielākā data Latvijas ī p a š n i e k u - 2 1 8 . 8 tūkstoši - bija lauksaimnieki, j eb , 
kā tagad s a k a - z e m n i e k u saimniecību īpašnieki. Nākošajā vietā rūpniecība 
ar 52.0 tūkst. īpašnieku, n o kuriem 41,2 t ū k s t o š i - v i e n i n i e k i , tātad 
individuāli strādājoši amatnieki- Piezīmēsim, ka īpašnleks-vienlnieks nav 
jāsaprot kā vieninieks ģimene. T i rdzniec ībā bija 26,6 tūkst. īpašnieku C i tās 
nozarēs zvēro jami mazāk. 
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1989.gadā īpašnieku grupa Latvijā tikko saka atjaurNjtits.Lictcioi i935.g. 
klasifikāciju, par īpašniekiem daļēji varētu uzskatīt 3,4 t i iket Individuālā 
darbā st rādājošos un 11,2 t ū k s t strādājošos kooperat īvos. T o m i * tikai 
daļēji , jo kooperat īvos var strādāt arī algoti strādājošie, kuri nav 
kooperatīva l īdzīpašnieki , tāpat individuālā darbā nodarbinātie var strādāt 
pēc darba l īguma ar kādu uzņēmumu, paši neizejot t i rgū. 
Atgr iežot ies pie 1535.g. datiem, Jākonstatē, ka tikai 19 6% no visiem 
īpašniekiem izmantoja 3lgotu darba spēku. Pārējie strādāj3 kopā ar savas 
ģimenes locekļiem (g.k. lauksaimnieki) vai kā vieninieki (g.k. citas nozares ) . 
Tātad Latvija bija tipiska ģimeņu lauksaimniecības, amatnieku un 
sīkuzņēmēju valsts T o apstiprina ārkārtīgi lielais īpašnieku ģimenes 
locekļu skaits, kuri strādāja ģimenes saimniecībā vai uzņēmumā, 
nesaņemot ī p a š u iepriekš noteiktu atalgojumu, š ā d u strādājošo Latvijā bija 
443.5 tūkstoš i jeb 37,2% no v i s u strādājošo skaita. Privātā dienestā algoto 
ir ievērojami mazāk: 329,8 tūkstoši jeb 27,7% no strādājošo skaita. Rēķinot 
no v isa iedzīvotāju skaita, algotie privātā dienestā veido tikai 16,9%. 
Runājot aizvakaraienas terminoloģijā, ekspluatācija Latvijā bija maz 
Izplatīta. 
1989.g. 88% no vis iem strādājošiem strādāja algotu darbu valstr 
uzņēmumos u n Iestādēs, š ī g rupa veidoja absolūtu galveno masīvu v isu 
strādājošo skaitā. Nelielu tālāku ieskatu šajā galvenajā masīvā var dot 
darba statistika. J ā ņ e m gan v ē r ā , ka tautas skaitīšanas pamatlzstrādnea 
katru strādājošo Ieskaita tikai vienā grupā atbi lstoši viņa pamatdarba vai 
galvenajam -ienākuma avotam. Darba statistika reģistrē v i s u attiecīgajā 
nozare vai nodarbē strādājošo skaitu, l īdz ar lo nenovēršot d i vās vai 
vairākās d a r b s vietās strādājošo atkārtotu uzsKslt i . 1989.g. Latvijā bija 
465.6 tūks t Iedzīvotāju ar diviem (vai vairākiem) Iztikas avotiem, no ttere ar 
p i rmo avotu uzņēmumā vai i es tādē -233 ,5 tCkstošL ' .*.not vē rā i r » au~u.iv, 
1988 g. Latvijā bija '.58.1 tūkstoš i pārvaldes aparāta u a i b l n l s k u ' , kas U 
I Utvl'a U. īrttoe 198».j . (J4.-P.ja: Utl.lUi» h^puLd j a v i o* eietl л . к и к с т » Ц а , 
j KSC. - I ' - I f y un -.5.-07 Ķp. 
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gandrīz divas reizes vairāk nekā 193S.g. (85,4 t ū k s t , s k a t 2 . t a b ) . T c s 
spilgti rāda administratīvi birokrātiskā aparāta izaugsmi. 
J a u pēc 1989.g. tautas skaitīšanas spilgti iezīmējas citas Izmaiņu 
tendences. 1S90.g. 1.janvāri bija jau 134,8 tūkst, kooperat īvos strādājošo 
un 15,0 tūkstoši individual i\j d a i b ā strādājošo, kas ir daudzkārt vairāk 
nekā reģistrēja '.autas skai t īšana 1 . Te can vēlreiz jāuzsver , ka ir Ieskaitīti ari 
strādājošie otrajā.un trešajā darba vietā. Tādē ļ pie oarba sav ienošanas kā 
sociālas parādības ir lietderīgi pakavēties tuvāk. 
Otro ienākuma avotu, ja tāds aptaujājamam ir, reģisirēļa g a n 1935., gan 
1989.g. t a u t j 3 skatīšana. Tomēr publicētajās izstrādnēs par 1935.g. šie 
materiāli nav ietverti. 
1989.g. divi iztikas līdzekļu avoti bija 465,8 t ū k s t iedzīvotāju, jeb 17,5% 
no pastāvīgo iedzīvotāju kopskaita. Grupē jo t iedzīvotājus pēc galvenā 
ienākumu avota, raksturīgākie papi ldu Ienākumu avoti ir šādi . 
N c 12S3.6 tūks t uzņēmumos un iestādēs strādājošajiem otru Ienākuma 
avotu uzrādīja 233,5 t ū k s t , jeb 18,1%, savukārt no t iem 156,4 t ū k s t kā otru 
ienākuma avotu uzrādīja pensi ju, bet 60,9 t ū k s t — p e r s o n i s k o 
palīgsalmniecību. 
N o 150,0 tūks>. kopsaimniecībās strādājošaj iem otru Ienākuma avotu 
uzrādīja 60,4 tūks t j eb 40,3%, no pēdējiem 48,7 t ū k s t - p e r s o n i s k o 
palīgsaimniecību, 10,7 t ū k s t — p e n s i j u . 
Pensionāri un stipendiāti , kuri minētos Ienākumus uzlūkoja par 
galvenajiem, visbiežāk par otru ienākuma avotu norādīja ģimeni. 
Divu Ienākuma avotu izplatīšanos kā sociālu parādību nevar vērtēt 
viennozīmīgi Pēc mūsu domām, tā variējama pozit īv i , ja pamstienākums 
nodrošina normālu ozīves līmeni, bet papi ldu Ienākums to tikai paaugstina, 
turklāt papildu darbs nenoved pie f iz isko vai gar īgu spēku priekšlaicīga 
sabrukuma. 
' »'•« •'urtļo* ises. дли» -4ia« L a i . . . i i ' Joi-ut - - s i i j i - . tlatlallkea 
1090.-42. ipp ur. 4 i - 47. tpp. 
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Vispirms būtu veicināma pensionāru palikšana darbā , saglabājot tiem 
pensi ju. T o var pamatot tādējādi, ka taktiskā darbā nespēja ii saistīta ar 
konkrēta ci lvēka vesel ības stāvokl i , kas tinal aptuveni atbilst l ikumdošanā 
noteiktajam vecumam. 
3. tabula 
Latvijas ģimeņu piederīgie 
1935 1889 Grupas vīrieši alevictee kopa «tušai alovietoa kopa 
Visi piederīgie, 
skarts 254.114 426.617 680.731 320.971 337.370 650.341 
tai skaitā: 




15-59 gadu vec i 
darba spējīgie 
























struktūra, 4 : 
visiem 37,3 62,7 100 48,8 51,2 100 
15-59 gadu 





līdz 14 gadu 
vecumam 
neatkarīgi n o 
Ienākuma avota 
39,1 100 
| 245.384 237.167 482.551 290.588 280.275 670.863 
procentos n o 
Iedzīvotāju 
k o p s k a t u 26,9 22,8 24,7 23,5 19,6 21,4 
Kritiski jāvērtē darbs d t v i s darba vietās, ja viena n e n o d i n i l n c 
strādājošo normālu dzīves līmeni. Vē l sliktāk, ja da -ba raksturs abās d a r b s 
vietās l īdzīgs, jo tas visātrāk rad,» spēku Izsīkumu, š c , visslietāko daitou 
savienošanas formu 1989.g. tautas skaitīšanas materiālos vispār nertr lzarr. 
pifcmārain, cik n o uzņēmumos u n iestādēs strādājošajiem g ū s i i enakt rnu 
no dnrbs vel citā uzņēmuma vai iestādē,vai a*ī s t i d ā j o t /abāk nekā viertt.-
darba alcdzl v i e n i u n tajā p a š i u z ņ ē m u m i . 
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Otra llelākī iedzīvotāju grupa pēc galvenā l īdzekļu iegūšcnas avota Ir 
ģimeņu piederīgie. T o īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā 1989.g., sal īdzinot 
ы !935.ņ., it samazinājies par 10 procentu punktiem. 
Lielāko daļu piederīgo sastāda bērni. 1935.gada bērni l īdz 14 g a d u 
vecumam veidoja 61,9%, bet 1589.gadā šis procents sasniedza 84,3 ( s k a t 
3 . lab) . 
B ē m u īpatsvara pieaugumu ģ imeņu pieder īgo g rupā var paredzēt 
tādēļ, ka ir būtiski samazinājies citu vecuma g r u p u piederīgo skaits; bē rnu 
īpatsvars visā iedzīvotāju skaitā ar iedzīvotāju novecošanos Ir samazinājies. 
Sociāli Interesantākā piederīgo daļa ir piederīgie da .ba spējīgā vecumā. 
Par 1989.g. šād i dati Ir aprēķināti tieši {skat. 3.tabuluJ, par 193S.g. Ir zināms 
piederīgo skaits 16-55 gadu vecumā. Kaut ar i abi rādītāji Ir salīdzināmi 
vienīļji tuvināti, tomēr būtiskos kvalitatīvas Izmaiņas sabiedrība tie parāds, 
vispirms, krasi samazinājies š ā d a vecuma p ieder īgo īpatsvars kopējā 
piederīgo skaitā: no 26% līdz 11%. Būtiski izmainījusies minēto vecuma 
grupu piederīgo dzimuma atruKtūra. J a 1935.g. 85,1% no 15-50 g. veciem 
piederīgajiem bija sievietes, tad 1989.g. no darba spējīgiem piederīgiem 
sievietes bija tikai 60,9%. T a s nozīmē, ka ir radikāli samazināts s iev iešu 
skaits, kuras s a v u darbu veltī tikai ģimenei. 
Mājsaimniecībā nodarbināto Latvijas darba spēj īgo iedzīvotāju skaitu, 
īpatsvaru un struktūru 1935.g. u n 1989. gados var salīdzināt tikai tuvināti. 
Par I989.g. tas Ir zināms tieši, bet par 1935.g. Jāizmanto dati par ģimeņu ' 
piederīgajiem 20-59 g. vecumā. Neskatoties uz to, ka abas grupas nav 
Identiskas, ver secināt, ka mājsaimniecība nodarbināto darba spēj īgo 
Iedzīvotāju īpatsvars ir samazinājies apmēram i>eikārt: no 13,6 l īdz 2,2 % 
attiecīgo g rupu kopējā ladzvolāju skaitā, skat. 4 tabulu . 
Būtiski izmainījusies mājsaimniecībā nodarbināto darbs spēj īgo 
iedzīvotāju dz imi , T U struktūra. J a 1935.g. s p 92 % no tiem veidoja 
sievietes, tad 1339 g tikai 68%. Nenoliedzot ka pēdējos 50 gados Ir 
notikusi mājturības pisrā ' tumu pārdal išsne ģ imenēs, tomēr ! ' pamats 
domāt кг d i l a iedzīvotāju, kuri 1S89.g. ' lutar . skaltičanā к i nodarbošanos 
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uzrādīja mājselmniccību, īstenībā strādāja kā amatnieki v . c , n e i z ņ e m o t šai 
darbībai nepieciešamo at ļauja 
4. tabula 
Mājsaimniecībā nodarbinātie Latvijas iedzīvotāji 
'935 198» 
Latvi|* tai ak « M Latvl|a ialekal.i 
pMaatAs laukos pkastts taukos 

























Ģimeņu pieder īgo 20-59g. 
īpatsvars šī vacuma g r u ­
33.16t 25.365 7.805 
pas visu iedzīvotāju skai­
tā 1335. g. u n mājsaim­
niecībā nodarbināto dar­
ba spējīgo īpatsvers v isu 
















kooā 13.58 25,34 4.95 2,20 2.30 1.92 
Sieviešu īpatsvars 
mājsaimniecībā 
nodarbināto skaitā 91,9 91,7 92,6 67,6 68,C 64,5 
133S.g. tautas skaitīšanas materiālu izstrādnēs ir tieši uzrādīts ģ imeņu 
(vira) apgādāto sievu-mājsaimniecu skaits Ģ imeņu piederīgo skaitā 
pavisam bi ja 114,5 tūkstoši patstāvīgo vīru apgādātās sievas, j eb 31 
apgādāta s ieva uz 100 patstāvīgiem precētiem vīriešiem. Tajā skeitā 360,6 
tūkstoši strādājošie precētie vīrieši apgādāja 103,5 tūkst s ievas jab 
caurmērā 30 sievas u z 100 vīriem Rīgā bija 89,8 tūkstoši strādājoši precēt! 
vīrieši, no kuriem 43,6 tūkstoši (62,4%) apgādāja aavas s i e v e s 1 . 
1 Ceturta lauia» •kaiūian. |л«ЯЛ 1935 ga-14 « ,1939.-43t.loc. 
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J a pieņemtu, ka 1989.g visas 22,5 tūkstoši mājsaimniecībā strādājošo 
dsrba spēj īgās sievietes ir s ievas-mājasmātes, kas noteikti ir pārspīlēts 
vērtālurns, un attiecinātu tās pret 513,4 tūkstoši precētiem vīriešiem līdz 
59.g. vecumam, tad iznāk,ka uz 100 precētiem vīr iem nev vairāk kā 4,4 tikai 
ģimene strādājošas sievas.1u.dd šolaiku ģ imenes ar mājasmātēm Ir 
nodrošinātas gandrīz desmit reizes siiidāk nekā trīsdesmitajos gados . 
Diezin va! Ir Iespējams labāks rādītājs, kas raksturo ģimeņu ekspluatācijas 
pieaugumu. 
1935.g. tautaa skaitīšanā 22,0 tūkst. iedzīvotāju kā galveno Ienākuma 
avotu uzrādīja īpašumu vai kapitālu. No '.lem 12,1 tūkstoši bijs 60 gadu 
veci vai vecāki . T ie Jāvērtē kā ci lvēki, kur i paši uzkrājuši l īdzekļus 
vecumdienām, sava veida individuālo pensijas fondu , Jo vals is pensi ju 
nodrošinājums, kā redzējām, atradās izveidošanas sākumā. Bez tam bija 
0,4 tūkst- bērr .u l īdz 19 g a d u vecumam, kuri uzrādīja i ā d u ienākuma avotu 
no mantojuma. Tātad bija til:al 9,5 l īkstoši patstāvīgo darba spēj īgo, kuri par 
galveno ienākuma avotu uzlūkoja nevis d a r b u , bet īpašumu vai kapitālu 
(daļa n o viņiem strādaļa, gūstot otro Ienākumu). Šie "rantjē" veido niecīgu 
0,5% daļu nc vis iem Latvijas iedzīvotājiem. 
Minētajiem 22,0 tūkstošiem n o īpašuma vai kapitāla pārtiekošc bija 11,С 
tūkstoši ģ imeņu piederīgo. Sadalot tas pa vecuma grupām,darba spējīgā 
vecumā ir tikai a p 0,1 tūkst. J a to pieskata "rantjē' grupai , tas kopainu 
nemainc. 
1989 g. tautas skaitīšanas laikā n o īpašuma vai kapitāla pārtiekošle 
nelika reģistrēti. J a arī atsevišķiem cilvēkiem š ā d s ienākuma avots varēja 
būt, tas bija jāslēpj . 
Gadījuma un likteņa ironijas dč: tieši tikpat, cik 1935.g. bi|a 'rantjē", 
1989.g. piederēja p i t sociāli priviliģēto slāņa, par ko liecina Veselības 
aizsardzības ministrijas IV pārvaldes bijušo pacientu skaits 9,0-10,0 tūks t 
CilVŠKU. -
1 ilKienbeiaeQ. Ргка»я||»«. K»m te» t:k.7 (,Xervl|»» Jeuniine-ieeo.-S okt 
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Pēdēja Iedzīvotāju pamatg rup j pēc l īdzekļu iagūž j n a s avota ir "soclā' i 
apgādājamie": 1935.g. -43.tukst , bet 1989.g.-32 tūkāt. Procentos no 
iedi īvoiāju kopskaita i ī g r u p a ir nelieia, un tās sanazināša:i.~js var 
izskaidrot ar labāku pensiju nodrošinājumu 1989.g. 
Ņemot vērā , ka trīsdesmitajos gados katra patstāvīga iedzīvotājs mērķis 
bija kļūt neatkarīgam, tālcīka terminoloģi jā—īpašniekam, nebaidoties, ka 
šāda sociālā g r u p a ver būt pietiekams Iemesla represi jām, kļūst saprotams 
Latvijas Iedzīvotāju sociālā stāvokļa vērtējums, ko devo tālaīka SUtlstitcas 
pārvaldes vadoš i darbinieki. 
"Pēc sociālā sadalījuma Latvijas iedzīvotāju lielāko daļu sa?tāda 
īpašnieki u n v iņu ģimenes locekļi . Saimniecisku pasākumu īpašnieku kopā 
ar to apgādātiem piederīgiem pavisam ir 676,9 t ū k s t , ka? sastāda vairāk 
nekā trešdaļu no visiem iedzīvotājiem. T iem pieskaitāmi bez noteikta 
atalgojuma līdzstrādājošle īpašnieku ģimenes locekļi ar to apgādātiem 
piederīgiem—463,6 t ū k s t u n personas , kas pārtiek no kapitālu un īpašumu 
i e n ā k u m i e m - 3 3 , 0 t ū k s t . Tādā kārtā pie īpašnieku grupas pieder 1173,6 
t ū k s t personas , kas sastāda 60,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. īstenībā 
i ī grupa Ir vēl ( i r lāka. Jo tehnisku iemeslu dēļ valsts algotām personām 
piekaitHa armija, kurā v ismaz 2/3 sastāda Jaunie ci lvēki , kas nāk no 
īpašnieku apr indām. Bez tam starp personām, kas savu ga lveno 
ienākumu g ū s t kā algoti darbinieki, Ir daudz i , kam p ieder laukos va i pi lsētā 
īpašumi. Tamdēļ i r Iemesls pieņemt, ka gandr īz 2/3 no vis iem valsts 
Iedzīvotājiem p ieder pie īpašnieku un v iņu ģ imenes locekļu kategor i jas" 1 . 
Kā galvenās sociālās izmaiņas, кигвз ir notikušas Latvijā no 1935. līdz 
1989.g., var atzīmēt šādas. 
1. Ir l ikvidēta plašā iedzīvotāju grupa , kura pirmās Latvijas Ropubi ikas 
apstākļos strādāja neatkarīgi, pēc savas Iniciatīvas, atbi ldot ekonomiski par 
savs darba rezultātiem, un kuru toreiz sauca p a r īpašniekiem. Daļa i ī s 
grupas pārstāvju arī fiziski iznīcināta. 
Cetu-ii tnutrs «j.n» LUv'j» IS3S. jedf -R . , 1 S14.-4"T.lpj) 
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2. Par galveņu patstāvīgo Iedzīvotāju g rupu Ir kļuvuši algoti strādnieki 
un kalpotāji valsts uzņēmumos un iestādēs. Š iem uzņēmumiem praktiski 
v isās nozarēs Ir monopolstāvokli*. Konkurences u n darba tirgus trūkuma 
apstākļos zudus i Iedzīvotāju atbildība un Ieinteresētība sava darba 
rezultātos. 
3. Ir novājinātas ģimenes, g a n d r u visas darba spējīgās sievietes 
Iesaistot darbā ārpue mājas. Praktiski i z z u d u š a » slevietes-mājasmātes, 
kuras strādā tikai ģimenē. T a a Ir v iens n o cēloņiem daudzām negatīvām 
demogrāfiskām parādībām, kuras plaši atspoguļotas presē . 
4. Pozitīvi jāvērtē visaptverošas valsts pensi ju sistēmas Izveidošana. 
Pensionāri u n valsts apgādātie no nelielas sociālas g rupas ir kļuvuši par 
v ienu no galvenajām sabiedrības sastāvdaļām. Tomēr mazefektivt 
strādājošas ekonomikas apstākļos Latvijas valstij b ū s arvien grūtāk atrast 
budžeta l īdzekļus tāda apjoma pensi ju nodrošināšanai . 
Viens n o jaunāa Latvijas Republ ikas valdības uzdevumiem Ir atjaunot 
ledzivotāļu sociālo struktūru valsti tā, lai tā maksimāli veicinātu ekonomikas 
un kultūras attīstību, nodrošinātu normālu demogrāf isko procesu norisi , 
garantētu iedzīvotāju sociālo droš ību u n stabilitāti, tautas dažādo slāņu 




Изменена? социальной структуры населения 
Латвии за 1935- 1939 г г . 
Социальные группы населения, зарегистрированные в переписи 
населения 1989 г. (рабочий, служащий, колхозник), малоинформативны 
М е с т о человека в обществе более объективно характеризует источник 
средств его существования. Выделенные по этому признаку группь' в 
переписях населения 1935 и 1989 г. в основном сопоставлены 
За 55 - летний период в Латвии несколько увеличился удельный вес 
самостоятельного населения за счет многократного увеличения удельного 
веса пенсионеров. В то ж е время- снизился удельный вес занятого 
населения. 
В 1935 г. большая часть жителей Л а т в и и имела собственное 
предпринимательское дело ; по то1дашней терминологии такие лица 
назывались собственниками. В 1989 г. 88% населения Латвии работали а 
государственных предприятиях и учреждениях. 
В 30- х годах жена в каждой трегьей семье работала только в домашнем 
хозяйстве. В 1989 г. на 100 м у ж е й трудоспособного возраста приходились 
только 4 жены-домохозяйки. Высокая занятость женщин сказалос» на 
демографическом развитии. 
Положительно следует оценить создание общей системы пенсионнсго 




SIEVIEŠU DARBA SAMAKSAS DIFERENCIĀCIJA UN 
VALSTS PABALSTI MĀTĒM 
Pabe ls tu l ie lums mātēm, k u r a s , p ā r t r a u k u š a s d a r b u sab ied r i ska jā 
r a ž o š a n ā , к э р ) z ī d a i ņ u s u n , n e i z m a n t o j o t b ē r n u d ā r z u s , e u d z l n a 
p l im&skoles v e c u m a b ē r n u s , paš la ik n a v a tkar īga n o mātes d a r b a e l g a s 
l ie lumu p i rms b ē r n a p i e d z i m š a n a s . V i e n s n o i n d e a p iee jas 
pamatojumiem |r a p s v ē r u m a , ka v i s u . bēr r .u v a j a d z ī b a s р а с u z t u r a , 
a p ģ ē r b a u n c i t iem mater iāl iem labumiem u n p a k a l p o j u m i e m Ir v i e n ā d u s . 
Tomēr daļa s p e c i ā l i s t u u n s i e v i e š u , kurat , s a ņ e m v a i v a r ē t u saņemt i o s 
p a b e i s t u s , u z s k a t a , ka to l ie lumam v a j a d z ē t u b ū t a tkar īgam n o mātas 
d a r b a a lgas . P lāno jo t b ē r n u ska i ta p i e a u g u m u u n , It s e v i š ķ i , I z lemjot 
Jautājumu pa i v i ņ u a u a z l n ā i a n u mālēs v a i p i r m s s k o l a s b ē r n u i e s t ā d ē s , 
v e c ā k i novēr tē ne tikai l e s p š j u n o d r o š i n ā t b ē r n a m I z t i k u , bet a r i v i s a s 
p a r e d z a m ā s ģ i m e n e s dz ī vas l īmeņa I zma iņas u n I e s p ē j a m ā s a tšķ i r ības 
no materiālā n o d r o š i n ā j u m a p a k . ī p e s a a v i s o c i ā l a j ā g r u p a . C i tāa 
soc iā lās n o d r o š i n ā š a n a s jomāa p a b a l s t u d i f e r e n c i ā c i j u p ē c d a r b a a lgas 
l imeņa e t z i r t u n l ieto (plant. , d a r b a n e s p ē j a s p a b a l s t u a p r ē ķ i n ā š a n ā ) u n 
r a v masve ida neapmier ināt ības ar i i d u p i e e j u . Pašla ik Latv i jas 
Repub l ikā p a b a l s t i mātēm Ir minimāl i u n d i f e r e n c ē t ā m p iemaksām 
a t k a r i b i . n o a lgas l ieluma t rūkst l īdzek ļu . N ā k o t n ē , p i lnve ido jo t s o c i ā l ā s 
n a d r o i l n i i a n a a s is tēmu, b ū t u l ie tder īg i v l a p u a ī g l i zvērtēt p a b a l s t u 
d i ferenc iāc i jas nep iec iešamību u n m ē r ķ t i e c ī b u , pamato jo t ies u z s i e v i e š u 
d a r b a samaksas l īmeņa anal ī z i . 
Š i pētī juma mērķ is ir I z z i n i t d a ž i d u v e c u m g r u p u s i e v i e š u d a r b a 
s a m e k t a a ' īmeņa atšķ i r ības u n n o a k a l d r o t , v a i v a j a d z i t u d l ie rencē» 
pabals tus mātēm, kas kopj z ī d a i ņ u s u n a u d z i n a p lmaako las v e c u m a 
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bērnus. No Iedzīvotāju Ienākumu un dzīvokļu apstākļu apsekojuma lapām 
(Latvijas Republ ika! , V S K , 1989.g.), tāa papi ldus apstrādājot Latv'Jas 
Universitātes Statist ikas un demogrāf i jas k a i o d r ā , iegūti da'J pzr 1373 
s i e v i e t ē m — s t r ā d n i e c ē m u n kalpotājām v e c u m ā n o 18 l īdz 10 e-odlam. 
Minētajā Intervālā neieti lpst v i s a s ferula v e c u m a s lev iatea, t a č u Latvijā 
mātēm, kas Jaunāka-- p a r 1 8 u n vecākas par 40 g a d i e m , dz imst va i rāk par 
3 % v i s u j a u n d z i m u š o b ē r n u . N o v i sām apsekota jām sievietēm tikai 0,5% 
s t rādā ja 2 d a r b a v ietās , tāpēc d a r b a samaksa - ; l īmeņa atšķ i r ības varēja 
anal izēt tikai pēc datiem par pamatdarbu . 
D a r b a s a m a k s a s l īmeņa a n a l ī z e v e i k t a , g r u p ē j o t a p s e k o t o I z l a s e s 
k o p u m u p ē c 4 p a z ī m ē m . P i r m ā g r u p ē š a n a s p a z ī m e — b ē r n u s k a i t s 
( s i e v i e t e s b e z b ē r n i e m , ar v i e n u b ē r n u , a r 2 b ē r n i e m , ar 3 u n v a i r ā k 
b ē r n i e m ) , o t r a - J a u n ā k ā b ē r n a v e c u m s ( l ī d z g a d a m , 1 -2 g a d i , 3-8 
g a d i ) . T ā k ā a p s e k o t a j ā k o p u m ā b i ja t i k a i 11 m ā t e s ar b ē r n u v a c u m ā 
l īdz v i e n a m g a d a m , k u r a s s t r ā d ā j a u n s a ņ ē m a a l g u , t a d d a r b a 
s a m a k a a s ī p a t n ī b a s š a j ā g r u p ā n a v a n a l i z ē t a s . T r e š ā 
p a z ī m e — I z g l ī t ī b a s l ī m e n i s ( a u g s t ā k ā u n n e p a b e i g t a a u g s t ā k ā : 
v l d u s a k o l a a u n v i d ē j ā s p e c i ā l ā ; p a m a t a u n n e p i l n a v i d ē j ā I z g l ī t ī b a ) . 
N o v i s a I z l a s e s k o p u m a t ika i 8 % s i e v i e š u b i ja a r p a m a t a u n n e p i l n u 
v i d ē j o I z g l ī t ī b u , t ā p ē c d e t a l i z ē t i rād ī tā j i p a r š o g r u p u n a v r ē ķ i n č t ! . 
D a r b a s a m a k s a s l ī m e n i s a t k a r ī g s a r ī n o d a r b a p i e r e d z e s , n o 
z i n ā š a n ā m , k a s i e g ū t a s p ē c i z g l ī t ī b a s I e s t ā ž u b e i g š a n a s . P a r n e t i e š u 
i o f a k t o r u r ā d ī t ā j u I z v e l ē t a c e t u r t ā p a z ī m e — v e c u m s ( I n t e r v ā l i : 18-19 
• g a d i , 20 -24 , 2 5 - 2 9 , 30-34, 3 5 - 3 9 g a d i ) . 
Apsekojuma dati rāda, ka s ieviešu darba algos lleiuinu Ietekmē bārnu 
s k a t u u n v e c u m s ( t . tabula). 
100 
1. tabula 
Slovlešu d s r b e algas līmenis atkarībā no bērnu skarta un bērnu vecuma 
(procentos pret tā раза vecuma bezbērnu sieviešu algu) 
Sluvleiu grupa 
Sievietes ar v ienu Tfārnu 
n o tām ar bērnu vecumā: 
1-2 gadi 
3-й gadi 
7 gao! un vecāku 
Sievietes ar 2 bērniemj 
no tam At ļaunāko b a m u vecumā: 
1-2 oadi 
3-6 gadi 
7 gadi un vecāku 
Sievietes ar 3 un vairāk bērniem 
no Tam ar ļaunāko bērnu vecuma: 
1-2 gadi 
3-3 gpdi 
7 gadi un vecāku 
Algi tsSdztnaui 
vecuma Intervāla, 



























Calīdztnanila vldeje* algas līmeņa radiUJI standartizēti pen veeumatruklūraa. Ja kida 
vecumgrupa ailUdnamaļos kopumos nav pārstīvēta vai paraUveta ar ļoti mazu novērošana* 
vienību *Mtu, tad i t vecumgrupa standartizēto ratfitaju aprēķina nav Iekļauta. 
Viena bērna mātes vidēji mēnesī pelna apmēram par vienu desmitdaļu un divu 
bērnu mutes - gandrīz par divām desmitdaļām mazāk par bezbērnu sievietēm tajā 
p a š i vecumi , via mazākās algas Ir mātēm ar bērnu līdz 3 gadu vecumam. Ģimenes 
pienākumi k ā v i izaugsmi profesijā, daļa sieviešu darba izvēli pakārto ģimenes 
Intars*inv strādā nepilnu darba dienu vai mazāk intensīvu, bet zemu atalgotu 
darbu. Par to liaclna sieviešu sadalījums pēc vidējās mēnešalgas M u m s . N o 20-24 
gerius vecām bezbērnu sievietēm apsekojuma laikā līdz 100 rbļ. mēnesī pelnīja 
17%, no 25-34 gadus vec im—vidēj i 4%. N o 20-24 gadus vecam divu bērnu mātēm 
ar jaunāko bērnu Iktr 3 gadu vecumam zemākajā Izpeļņas grupā bija 40%, 25-29 
g a d i » vecām -19%, 30-34 gadus vecām-14% Tātad n o analīzes rezultātiem izriet Ja 
pebalsue vai piemaksas pie pabalstiem aprēķinātu, izejot no mātes algas pirms 
bōma dzimšanas uл Ieietu vienus un tos pašus koeficientus visām s l e v l o i u 
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grupām, t a d , salīdzinot ar savām v ienaudzēm— pirmā b ī r u a mātēm, otrā u n , 
It sevišķi , t rešā bēma mātes būtu zaudētājas. 
Darba samaksas līmenis mainās pa sieviešu vecumu grupām N o "Ienes 
puses , darbā tiek iegūtas jaunas z ināšanas, prasme un I e m a ņ a s ; no 
otras — v e c ā k ā s vecuma grupāa darbaspējas var aamazlnātivs (vājināties 
redze , kust ību k o o r d i n ā t a , и л . ) . Vislabāk vidējās mčnēža'gas atkarību no 
vecuma rāda dati par sievietēm bez hērnlam. J a 18-19 g a d u s veco c leviešu 
vidējo mēnešalgu pieņem par 100%, tad 20-24 g a d u vecumā tā ir 110%,25-29 
g c d u - 1 3 6 % , 30-34 g a d u - 1 3 8 % , 35-39 g a d u - 1 2 2 % . Sievietēm b e z bērniem 
ar pamata u n vidējo Izglītību 35-39 gadu vecumā vidējā mēnešalga Ir mazāka 
nekā vecumā līdz 35 gadiem, bet sievietēm ar augstāko izglītību - lialāka. 
Darba algaa līmeni sievietēm ar bērniem vienlaikus Ietekmē g a n bērnu 
aprūpes faktora, g a n ar s iev iešu vecumu saistītie faktori (2.tabu'a). 
2.tabula 




a rubjoo vecumi 
ГЮ-39 o»dl 
Vidēja meneialga ļ 
ЗО-rvgadu vecuma, 
splīdrln6ļumA ar sigu 
20-29 gadu vecuma, 
precintos 
B e z bērniem 
Ar v ienu bērnu 
A r 2 bērniem 












vā starpība tabulā 
minētajās vecuma grupās Ir lielāka nekā bezbērnu sievietēm. T a s 
Izskaidrojama, galvenokārt, a r zemāku darba a lgas lielumu 20-29 g a d u 
vecumintervālā, k u r i parasti ietilpst pirmā bērna dzimšana u n aprūpe v iņa 
pirmajos dz īves gados . Sievietēm ar diviem bērniem v ī d ē j i s mēnešalgas 
re lat īv i starpība 20-29 u n 30-39 g a d u v e c u m i Ir tāda pati , kā sievietēm bez 
bērniem. T a č u sievietēm ar bērniem abos sal īdz'nāmejos vecuma intervālos 
darba a lgas līmenis Ir zemāks (sievietēm 30-39 g a d u vecumā dzimst apmēram 
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ceturtā daia otro bērnu un daudzās ģ imenēs v iens vai pat abi bērni ir 
pirmsskolas vecumā). 
No daticrr. par dažāda vecuma sieviešu vidējo darba algu un jaundzimušo 
sudarHumu p ā r mātes vecuma aprēķināta vidējā mēnešalga pirms potenciālā 
pirmā, otiā un trešā bērna piedzimšanas. Piemēram, s l e v b ā u vidējā 
mēnešalga pirms pirmā bērna piedzimšanas aprēķināta kā dažāda vecuma 
bezbērnu s iev iešu vidējā svērtā darba alga, par statistiskajiem svariem lietojot 
pirmo bērnu sadalījumu pēc mātes vecuma. Š ā d ā ve idā aprēķinātie triju 
s iev iešu g rupu vidējās darba algas līmeņi at iķlras ļoti maz. Bezbērnu siovie'.u 
(n rkošo pirmā bērna māšu) darba algas praktiski neatšķiras no rādītāja, kas 
raksturo sievietes ar viertu bērnu (potenciālās otrā bērna mātes), bet 
Iespējamās trešā bērna mātes vidēji mēnesī nopelna par 10 rbļ . (5%) mazāk. 
T e Izpaužas divu faktoru pretēja darbība: no v ienas p u s e s , sievietes bez 
bērniem nopelna vairāk par tā paša vecuma sievietēm, kam jau Ir divi bēml ; 
no otra» p u s e s , jaundzimušo pirmo bērnu mātas ir Jaunākas par trešo bērnu 
mātēm. Latvijā 19B9.gadā 7C% pirmo bērnu dzima sievietēm vecumā līdz 24 
gadi?m, turpretim 70% trešo bērnu piedzima 25-34 g a d u vecām s iev ietēm 1 . 
Analīze rāda, ka viszemākā izpeļņa ir Jaunākajām sievietēm, kam Ir vairāki 
bērni , tāpēc viņas būtu zaudētājas, ja pabalstus vai piemaksas pla tiem 
aprēķinātu atkarībā n o algas u n lietotu v ienus un tos p a š u s koeficientus visām 
sieviešu g rupām. 
Izvērtējot Iespējas bērnus audzināt mā|ās un, z ināmā mērā, plānojot bērnu 
skaita pieaugumu, vecāki rēķinās ar gaidāmo Ienākumu Izmaiņu tieši savā 
ģimenē, tāpēc, izstrādājot pabalstu aprēķināšanas Dr incipus, Ierēķinās arī ar 
izpeļņas variāci ju. Variācijas pētīšanai sievietes grupētas pēc mēneša vidējās 
izpeļņas (Intervāli: l īdz 100 rbļ . , 100-150, 151-200, 201-250, 251-300, 300-400, 
t Iedāvātiju dabiski kustība un migrācija Latvijas Republika 1 ase.o, S'atlstlkas 
biļetens.-R.: LP VSK, 1*(Ю-Чв.|рр. 
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401 u n vairāk. Sadalījumi salīdzināti. Izmantojot rr.ooālā intervāla relatīvā 
biezuma rādītāju u n ekscesa un asimetrijas koeficientus, variācija raksturoto 
ar standartnovirz l un variācijas koeficientu (3.tebula). 
3.tabula 
Dažāda vecuma sieviešu v idējās mēnešalgas l īmeņu sadanjuina u n variāci jas 
rādītāji 
*>**• id<trtriov'rza 









V . - r i ic I ia l 
koeficients 
orccentut, pret 
l a - t e ^ a d u 
vecunpriipaa 
































Mēneša vidējās darba algas Emeņa sadalījums dažādās vocuma grupās Ir 
samērā līdzīgs: modālajā intervālā apmēram trīs desmitdaļas novērošanas 
vienību, pozitīva sadalījuma asimetrija, ekscesa koeficienti lielāk! par 0 un , 
izņemot vienu vecuma g rupu , svārstās ap 1. Variācijas koeficientu atšUribsa 
nepārsniedz 5 procentpunktus. Vislielākā mēnešalgas līmeņu lelaūvā v a r i ā c i j a Ir 
pašā ļaunākajā grupā, kas ir ļoti neviendabīga pēc pelnīšanas iespējām un Iztikas 
līdzekļu avotiem. Daļa sieviešu šajā vecumā Ir pabeigušas izglītību un s ā k u š u 
strādāt, citas tu rp ina mācītie*. Savienojot mācības ar daibu, b e z darba a l g a s b i e ž i 
k a r i e m idzekļu avoti (stipendija, vecāku materiālais atbalsts), tāpēc darba izvēli var 
pakļaut mācību interesēm - strādāt nepilnu darba dienu vai m a z i к atalgotu darbu. 
Tomēr darba gaitu sākumā mēneša darba alga ir zema, tāpēc mēnešalgas absolūtā 
variācija Ir mazāka nekā trīsdesmitrjadīgo sieviešu grupā. 
Lai Izskaidrotu mēneša vidējās izpeļņas variācijas atšķir ības s iev iešu 
g rupās , kas vecākas par 20 gadiem, katras v e c u m a grupas ietvaros aprēķinā*! 
variācijas koeficienti atsevišķi pa apakšgrupām, kas veidotas atkarībā n o 
bērnu skaita ģimenē. Sievietēm bez bērniem visas v e c u m g r u p ā s variācijas 
koeficients bija 40%, bs t absolūtā variācija auŗ ja, palielinoties d a r b a a i jef l īdz 
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ar vecumu. Sievietēm ar vienu bērnu 25-29 g a d u v e c u m i variācijas koeficients 
bija 35, 31-35 g a d u - 4 3 , 35-39 g a d u - 4 5 % , d ivu bērnu mātērn attiecīgi 33, 37 
un 42%. Kā v ienā , tā otrā g rupā , kamēr bērni ir mazi , mātēm pelnīšanas 
Iespējas Ir Ierobežotas, tāpēc mēnešalgas l īmeņu variāci ja mazāka. Bērniem 
sasniedzot skolas vecumu, oarba izvēles iespējas pap la i inās un darba algas 
vaiiāclļa p ieaug .To apstiprina arī variācijas rādītāji, kas aprēķināti atsevišķi 
slevieiēr.i ar |a>inākc bērnu pirmsskolas vecumā un mātēm ar bērniem skolas 
vecon.ā. 
Но Ienākumu apsekojuma analīzes b r i s t ka ap 30 g a d u vecumu mēneša 
"idejās d.-.rba algas absolūtā variācija ievērojami pieauga, samērā lielas absolūtas 
atšķirības ir pat viena vecuma sievietēm ar v ienādu bērnu skaitu. J a jaunākā 
vecuma sievietēm darba algas līmenis atkarīgs galvenokārt no specialitātes, 
nozares, oarba apstākļiem, tad ap 30 gadu vecumu pieaug Individuālā 
ieguldļuma un īpašību loma. Šajā vecumā daudzās ģimenēs tiek lemts Jautājums 
per otro un trešo bērnu un tā audzināšanas Iespējām, un piemaksas pia 
pabalstiem atkarībā no algas lieluma varētu ietekmēt šos lēmumus. 
No apsekojuma laika i d z šī pētījuma rezultātu publicēšanai Ir pieaugusi 
sVādnlek; i un kalpotāju vidējā darba alga, taču būtiskas darba samaksas reformas 
nav bijis. Ir pamats uzskatīt, ka šajā rakstā i , b I S i f f l i t tendences un lelutribea 
galvenajos vilcienos Ir sat fabik i ias Tāpēc, pilnveidojot pabalstu sistēmu zīdaiņu 
kopšanai un pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanai, būtu M ā k a m s izvērtēt ST 
pētījuma rezultātā iegūtās rekcmendadjas. 
Pirmkārt, noteikt vienāda lieluma pabalstu katra bērna audzināšanai un , 
sākot ar o t ro bērnu , piešķirt p iemaksu pia pabalsta atkarībā no mātes algas 
pirms bērna piedzimšanas. 
Otrkārt, koeficientus piemaksas aprēķināšanai diferencēt atkarībā no 
bērnu skaita ģimenē. 
Treškārt, palielināt koeficientu, ja pabalstu aprēķina n o algas, ko saņēmusi 
māt? sr bē rnu l īdz 3 gadu vecumam. 
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Р Е З Ю М Е 
Дифференциация oruiaiu труда женщин и государственные пособия 
матерям 
П о данным дспопкительной обработки опросник листов по 
обследованию д о х о д о в и жилищных услозий населения (Госкомстат. 1989) 
исслэдована дифференциация и вариация среднемесячной заработной 
платы женщин в народном х о з я й с т в е - Л а т в и и , выявлено, что у женщин с 
детьми средняя заработная плата меньше, чем у бездетных ж е н щ и н того 
же аоэрастэ. Меньше всего размер средней зарплаты и е з вариации у 
женщин, имеющих д е т е й в возрасте д о 3 лет. По мере достижения детьми 
школьного возраста абсолютная и относительная вариация среднемесячной 
зарплаты у ж е н щ и н увеличивается. По результатам анализа рекомендовано 
установить, начиная со второго ребенка, д о п л а т у к государственному 
пособию на д е т е й . Доплату целесообразно определять, исходя из размера 
среднемесячной заработной платы, а коэффициенты для расчета пособия 
дифференцировать в зависимости от числа д е т е й , у ж е имеющихся в семье. 
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At is Bērziņš 
Latvijas Universitāte 
LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU DABISKĀS KUSTĪBAS 
ETNISKĀ DIFERENCIĀCIJA 
Latvija* teritorijai dažādos vēstures pe r iodos bij is rakstur īgs nacionāli 
jaunts iedzīvotāju sastāvs. Etniskā sastāva nev iendabīgums īpaši strauji 
audzis padomju varas gados . Pēc 1989.gada tautskaites datiem Latvijas 
iedzīvotāju sastāvā bija pārstāvētas vairāk nekā 130 dažādas tautības, bet 
latvi s žu īpatsvars bija ' ikai 52%. 
Latviešu īpatsvara sistemātiska samazināšanās v isā pēckara periodā Ir 
republikas iedzīvotāju etniskā sastāva Izmaiņu centrālā p r o t lēma, kuras 
veidošanā nozīmīga loma ir dabiskā pieauguma etniskai diferenciācijai. 
Tālāk aplūkosim dabiskās kustības galveno p r o c e s u - dzimstības un 
mirstības etnisko diferenciāciju, galvenokārt d ivām skaitl iski lielākajām 
tautībām - iatviešlam un krieviem. Kr ievu īpatsvars 1989.g. bija 34%, bat v i s u 
pārējo tautību (bez la tv ieš iem) - t ika i 14%V 
N o republikas iedzīvotāju skaita dabiskā pieauguma 1979. -1988.g. 
krievu dabiskais pieaugums sastādīja 64,1%, bet latviešiem i ī rādītāja 
īpatsvars bija katastrofāli z e m s - t i k a i 3,5%. Kr ieviem v i s i pieminētajā 
per iodā dablakais pieauguma bija pozit īvs, bet latviešiem 80. gadu s ā k u m i 
mirušo skaits bija lielāks par dz imušo skartu. 
Aktīvākas demogrāfiskās politikas ie tekmi dzimstības l īmenis 80. g a d u 
beigās bija būtiski augstāks nekā 70. g a d u be igās g a n latvietēm, g a n 
krievietēm. Par to liecina dzimušo skaita Izmaiņas u z 1 000 sievietēm 15-49 
g a d u vecumā ( s k a t 1. tabulu). 
1 Letvlļa sodiet.: Sociālekonomisku aprakstu krsjume.-R., l9S0.-l3.lpp. 
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1. tabu's 
D z i m s t ī b a s s p e c i ā l o k o e f i c i e n t u e t n i s k ā d i f e r e n c i ā c i j a ! . a t v i j a 
( d z i m u š o s k a i t s u z 1 .000 s i e v i e t ē m 15 -49 g a d u v e c u m ā ) 
V l d t ļ i i publika РНаеч* Laukos 
1878-167931 īsaa-'.emg' 1S76-1978 -. 888-198P 1978-197.il 1C8G-1989 
— latvietēm 
- krievietēm 





















D z i m s t ī b a s s p e c i ā l o k o e f i c i e n t u p a l i e l i n ā j u m s l a u k o s b i j a 
v a i r ā k n e k ā 2 r e i z e s l i e l ā k s n e k ā v i d ē j i . - « p u b l i k ā . V ē r o j a m a 
d z i m s t ī b a s l ī m e ņ a d i f e r e n c i ā c i j a s p a l i e l i n ā š a n ā s s t a r p 
l a t v i e š i e m u n k r i e v i e m . J a 1978. — 1 9 7 9 . o . l a t v i e š u n z i m c t ī b a 
b i j a n e d a u d z z e m ā k a p a r r e p u b l i k a s v i d ē j o , t a d 1968. — 1 9 8 9 . g . 
tā Ы|а v i r s v i d ē j ā l ī m e ņ a . L a t v i e t ē m d z i m s t ī b a k ļ u v u s i 
a u g s t ā k a n a k i k r i e v i e t ē m g a n p i l s ē t ā a , g a n l a u k o s . 
D z i m s t ī b a * s p e c i ā l o k o e f i c i e n t u v i d ē j o i i s l u m u L a t v i j ā n o s a k u 
g a l v e n o k ā r t d z i m s t ī b a s I n t e n s i t ā t e l a t v i e t i m u n K r i e v i e t ē m , ]r , 
i o t a u t ī b u ī p a t s v a r s f e r t i i ā v e c u m a s i e v i e š u k o p s k a i t ā 1 9 8 9 . g . 
b i j a a t t i e c ī g i 4 9 , 7 % u n 3 4 , 8 % . V l a u p ā r ē j o t a u t ī b u s i e v i e š u 
ī p a t s v a r s bl|a t i k a i 1 6 , 5 % . 
Latv ie tēm, sa l īdz ino t ar k r iev ie tēm, d z i m s t i b e a koef ic ient i 
1 9 8 6 . - 1 9 8 9 . g . b i ja augstāk i v isās v e c u m a g r u p ā s i zņemot 15-19 
g a d u v e c u m u (skat .2 . t a b u l u ) . L ī d z ī g a s i tuāc i ja b i ja v ē r o j a m a arī 




Dzimstība latvietēm un Krievietēm 1988.-1939.g. (dzimušo skaits 
uz 1000 sievietēm) 
иъЖУ Vecume (g-jdi) 
latvieīe.n T«rtoviel*m ! pilsēta» I IttvWina 'krievi*! ām; latvietēm 
laukos 
T 
15-10 40 J ) 45,0 Зч,6 4 1 Л 
20-24 101,1 1S%2 157,1 142,7 
25-29 125,0 115,2 89,9 
30-34 67,4 52,8 60,3 43,7 
05-39 29,1 21,8 24.2 20,3 
40-44 5,6 5,2 5,2 Л 5 
<tS-49 0,4 0,1 0,3 0,1 
Vidēji 15-49 65,1 E4.3 56,1 50,8 
Summārais 
dzimstības 



















Dzimstības intensitātes vidējais l īmenis un tā eui lskā diferenciācija 
atkarīga г.е : I K S ! n o dzimstības līmeņa katrā vecums g r u p ā , bet ari no fertiiā 
vecuma sieviešu vecumstruktūras. Dzimstībai v isaugstākā intensitāte Ir 
20-24 g a d u vecumā, kad ta apmēram 3 reizes augstāku par vidējo līmen! 
visam fertllajam Ucntinc-an.ani. īpaši noz īmīgs struktūras faktors Ir 20-29 
gadu vecuma g rupu īpatsvars kopējā fertiiā vecuma s iev iešu skaita, jo šajā 
vecumā Latvijā koncentrēti 65-70% dz imušo. Minētā vecuma sieviešu 
īpatsvars Latvijā 1979.-1989.g. palielinājies par 0,7 procenta punktiem, 
turklāt latvietēm šis palielinājums bija par 3,8 punktiem, bet 
kr iev ietēm-samazinājums par 3,6 punktiem. Latviešu tautības s iev iešu 
vecumstruktūra levērojrmi uzlabojusies (atjauninājusies), tomēr pat pēc tik 
r.orimīgām izmaiņām latviešu īpatsvars vecuma g r u p ā s , kurās vērojams 
augstākais dzimstības līmenis, aptuveni ir tāds pats kā krievietēm. 
Piemēram. 20-29 gadu vecumā no fertiiā vecuma latvietēm 1989.g. nija 
?& P%, krlavlatēm - 29,4%. Vecumā 15-34 gadi attiecīgi 58,8% un 59,4%. 
Laukos v isās vecuma (trupās dzimstība ir iuvēiojemi augstāka nekā 
pilsētās. Vidējais dzimstībaa rādītājs republ ikā katrai tautībai atkarīgs n o 
fertile vecums s 'ev icšu teritoriālā izvietojuma. Š is faktora joli būtiski 
ietekmē dzimstības vidējo redzē ju atšķir ību latvietēm un Vrlevieiēm, jo 
'arula vecun-.M i a i x ln i ccu īpatsvars latvietēm 19C9.g bija 35 3%, bet 
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kievletēm tikai 12,9%. No v isām fartiiā vecuma pilsētniecēm latvietes bija 
43%, k r i e v i e t e s - 4 0 , 6 % , iaukos attiecīgi 69,5% u n 17,8%. 
S l e v i e i u vecuma struktūras Ietekmi J Z d z l m s f b a s speciālaj iem 
koeficientiem v a - izslēgt ar So koeficientu standartizāciju. Pielietojot tiešo 
standartizāci jas metodi, tika aprēķināts, kādi būtu speciāl ie dzSmotībcs 
koeficienti 15-49 gadu vecumam, ja s iev iešu vecuma struktūra g a n 
latvietēm, g a n krievietēm būtu tāda kā vidēji republ ikā (skat 3. tnb.) . 
3. tabula 
Standartizētie speciālie dzimstības koeficienti 1988.-1989.g. 
(dzimušo skaits uz 1000 sievietēm) 
latvi s ien 
I latvietim vairāk 








- l a u k o s 
1978-1979.g. 
1988.-1989.g. 
Latvietēm visi st 















cienti bija lielāki 









struktūras ietekme u z dzimstības koeficientiem ir nelabvēlīgāka nekā 
pārējo tautību sievietēm. Pretēja situācija vērojama k r i e v i e t ē m - v i ņ ā m visi 
standartizētie koeficienti Ir zemāki par faktiskajiem, kas norāda, ka v iņām 
faktiskā vecuma struktūra fert l laj i vecumā Ir dz imstības koeficientiem 
labvēlīgāka nekā v i su Latvijas fertile vecuma s iev iešu struktūra. 
Standartizētie koeficienti jauj izdarīt secinājumu* par dzimstības etnisko 
diferenciāciju atsevišķi pilsētās un taukos, bet rada maldinošu iespaidu par 
etnisko diferenciāciju vidēji visā republika. Republ ikas vidējie standartizētie 
koeficienti a tspoguļo gan dzimstības etnisko difer- jnc'āciļu, gan ari s ieviešu 
teritoriālā izvietojuma (pilsētās u n laukos) atšķirīgu* letekmL Lai to novērs tu , 
jālieto dubultā (atkārtotā) standaruzēclļa, L i . - j ā n o v ē r š gan v e c u m a 
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struktūras ietekme, gan teritoriālā Izvietojuma Ietekme. Aprēķini rāda, ka, 
izslēdzot abus pieminētos struktūras faktorus, latvietēm dzimstība 
1978.-1979.g. bija par 7,9% u n 1988. -19П9.д . par 11.4% a u g s t a i » nekā 
krlevbtōm Tātad nepareizs Ir samērā plaši Izplatītais viedoklis, ka 
latviešiem dzimstība Ir zemāka nukā krieviem. 
V'Jl lielākā mērā nekā dzimstības koefic ientus, struktūras faktori 
ietekmē mirstības vispārējos koeficientus. Faktiskie mirstības koeficienti 
198ft. -1969.g. latviešiem augstāki nekā krieviem g a n piisātāa ur. laukos, 
gan arī vīriešiem un sievietēm. T o m ē r mirstības koeficienti v isās vecuma 
grupas virs 40 gadiem latviešiem Ir zemāki nekā krieviem. Krieviem zemāka 
mirstība konstruēta jaunākajās vecuma g r u p ā s , kuras nevar izšķiroši 
latek.net mirstības kopējo līmeni. Turklāt krievi pārsvarā dz īvo pl!sētās, kur 
kopumā mirstība Ir zemāka. Objektīvāku situācijas raksturojumu d o d 
staridurt'zetie т ! г з и Ъ а з koeficienti, kas iegūti , standartizējot ar t iešo metodi 
pēc v isu Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūras ( s k a t 4. tab.) . 
4. tabula 
S t a n d a r t i z ē t i e m i r s t ī b a s v i s p ā r ē j i e k o e f i c i e n t i 1 9 9 8 . - 1 9 8 9 . g . 
( m i r u š o s k a i t s u z 1 0 0 0 i e d z ī v o t ā j i e m ) 
latviešiem krieviem 
Vicā republikā 11,7 13,1 
- v ī r i e š i e m 16.2 17,9 
- s i e v i e t ē m 9.0 10,3 
Pilsētās 






- s i e v i e t ē m 9,7 11.8 
Standartizētie koeficienti apstiprina, ka latviešiem mirstība ir zemāka 
пока krieviem g a n pilsētās, g a n laukos. Salīdzinājumā ar faktiskajiem 
koeficientiem tie uzrāda ari lielāku mirstības l īmeņa diferenciāciju 
Iedzīvotājiem pllsēīāa u n laukos, ka arī vīr iešiem un sievietēm. 
Mirstības līmeņa etniska» diferenciācijas analīzē nozīmīgs Ir fakts, ka 
latviešiem pilsētnieku īpatsvars Ir tikai 60%, bet krieviem B Ī V . T a s nozīmē, 
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ka 4.tabulā redzamie standartizētie mirstības koeficienti v isai republikai 
rakfturo ne tikai mirstības etnisko diferenciāciju, bet BrS latviešu u n krievu 
teritoriālā Izvietojuma atšķirību ietekmi. Lai iegūtu tīru etniskās 
diferenciācijas raksturojumu, standartizētie pi lsētnieku un laucinieku 
mirstības koeficienti katra! tautībai statistiski ļāpārsver ar rep - j t l lka? 
pilsētnieku u n laucinieku vidējo īpatsvaru (attiecīgi 71% un 29%). 
Latv iešu u n krievu mlrci ības etniskās diferenciācijas rakcturošanai 
nepieciešamo koeficientu aprēķins !.- sekojošs : 
latviešu vīr iešiem = 15,2 * 0,71 + 17,5 * 0,29 = 15,9 o » ; 
krievu vīr iešiem = 16,7 * 0.71 + 20,2 • 0,29 = 17,7 oe; 
latviešu alevietēm = 8,7 * 0,71 •»• 9,7 • 0,29 = 9,0 оз; 
krievu sievietēm = 9,9 * 0,71 + 11,8 * 0,29 = 10,5 ce. 
Kā redzams, mirstības koeficienti , kuri Iegūt! ar dubul to standartizāciju 
(Izslēgta v e c u m a s'ruktūru atšķir ību un arī teritoi iālā izvietojuma atšķir ību 
ietekme), latviešu vīriešiem Ir apmēram par 10% zemāki , bet sievietēm par 
.14-15% zemāki nekā krieviem. T a s nozīmē, ka vidēji republ ikā 
standartizētais mirstības v ispārējais koeficients latviešiem 1988.-1989.g. 
bija par 12-13% zemāka nekā krieviem. 
Precīzāk mirstības līmeni raksturo sintētiskais r ā d ī t ā j s - v i d ē j a i s 
paredzamais mūža ilguma, kura aprēķināšana izmanto Informāciju par 
mirstību v i s ā s vecuma grupās . Pēc nestandartizētajiem rādītājiem vidējais 
paredzamais mūža Ilguma latviešu vīr iešiem 1988.-1989.g. (65,9 gadi) bija 
par 0,6 gadiem lielāks nekā kr ievu vīr iešiem, bet latviešu sievietēm (75,4 
g a d i ) — p a r 1,0 gadu lielāka nekā krievu sievietēm. Standartizējot mūža 
Ilguma rādītājus latviešiem u n krieviem pēc republ ikas vidējā pi lsētnieku un 
laucinieku īpatsvara, Iegūstam, ka latviešu vīr iešiem 1968.-1989 g. 
paredzamais mūza ilguma bija par 1,5 gadiem lielāka nekā krievfe.n, bet 
latvietēm par 1,8 gadiem lielāks neka krievietēm. 
Apkopojot veiktās analīzes rezultātus, var sacirtat. кэ latviešu u n krievu 
tautības Iedzīvotāju fak fsko dzimstības un mirstības rādītāju dife'onciācljā 
Izšķiroša nozīme Ir struktūras faktoriem, atšķirībām to iedzīvotāju 
vecumsastāvā u n teritoriālajā izvletcjumā. Nopamatoti Ir n»re*J s- istcpnmle 
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apgalvojumi, ka laivieši p a s i vcinīgi t iem nelabvēl īgas demogrāfiskas 
s i tuāci ja nrveidō.jo tiem ir ļoti zems dzimstības l īmenis. Aprēķini rāda, ka 
latviešiem dzimstība ilgstoši ir augstāka, nekā krieviem, ari mirstība 
zemāka. Iedzīvotāju dabiskais p ieaugums latviešiem objektīvi nevar būt 
tāds, k ā ki levlem un citām tautībām (īpaši baltkrieviem un ukraiņiem), kuru 
vecuma struktūras sistemātiski l ielos apjomos atjaunināja imigranti. Turklāt 
milzīgus t iešus un netiešu demogrāf iskus zaudējumus latviešu tautai 
nodarīja s i a ļ i n i s k a i s terors un genoc īds . 
l e p ' i e K i ē j o s p e r i o d o s uzkrājušās atšķir ības Iedzīvotāju vecuma 
stiuktūras demogrāfiskajiem potenciāliem Ir tik būt iskas starp latviešiem un 
auotrumslāvu tautībām, ka ar i turpmākajos g a d o s sagaidāma latv iešu 
īpatsvara krišanās pat apstākļos, ja pi lnīgi I zdotos apturēt cittautiešu 
imigrāciju. Izbeidzot ies migrācijas radītajam efektam iedzīvotāju dabiskajā 
pieaugumā austrumslāvlem u n d a l u citu tautību iedzīvotājiem, tālākā 
perspektīvā negaidāms pretējs s t ā v o k l i s - l a t v i e š i e m dabiskais pieaugums 
varētu but augstāks par vidējo. Pie kam izšķ l iošā nozīme te būtu lauku 
Iedzīvotāju, starp kuriem pārsvarā ir latvieši, augstākaj iem dzimstības 
raksturojumiem. 
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Р Е З Ю М Е 
Э Т Н И Ч Е С К А Я Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О Д В И Ж Е Н И Я 
Н А С Е Л Е Н И Я 
Изучена, этническая дифференциация рождаемости и смертности 
латышей и русских в Латвии. Применен прямой метод стандартизации для 
устранения влияния различий в территориальном размещении (город, село) 
населения латышской и русской национальностей Выявлено, что у р о е е ш 
рождаемости у латышей в 1988-1989гг.6ыл выше, чем у русских.нг 11,4% (в 
1978-1979 гг. - в ы ш е на 7,9 % ) , в общий коэффициент смертности у латышей 
на 12-13 % ниже . Стандартизированная средняя ожидаемая 
продолжительность жизни у латышей на 1,5 года, у латышек—на 1,8 года 
выше, чем у русских. 
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Ausma Orlovsl'.a 
Latvijas l 'n iver ' - i l ī te 
LATVIJAS TAUTAS SAIMNIECĪBĀ NOCAREINĀTO 
SASLIMSTĪBA 19ь5.-19Ьу.д. 
Ārstu skaita z iņā u z 10000 iedzīvotājiem (S0.0) Latvija i 333. g o d ā 
pārsniedza kā РСП5 vidējo līmeni (44,<), tā a.ī Igauni ju (48,3) un Lietuvu 
(4b,7), a'.p.-.lie'tot tikai nc Grozījās (3 rt,5), Š3jā z iņā Latvija Ievērojami 
d z s i j H z š s priekšā arī daudzām nttīs'.ilārr. valstīm. T a s pats attiecas u z 
guiiu СЧаЛи slimnīcās un v idt jā medicīnas personāla skaitu. 
Ni;ska:o'ie3 uz šo rādītāju augsto i īm-jni, Iedzīvotāju vesel ības stāvokļa 
rādītāji ir d iezgcn pisticīgi. Republikā atšķirībā no attīstītām valstīm pēdējos 
25 gtirics prai tiski n j v mainījies iedzīvotāju paredzamais mūža ilgumu 
(atsevišķo; per iodos tas ir pat samazināj ies) , kā arī saglabājies v isa! 
augsts saf.linisrīuas līmenis ar atsevišķām slimībām. 
Hē'dnot uz I0Q00O Iedzīvotājiem, ieskaitot bērnus, 1989. gadā vispārējā 
saslimstība bija 212,2 tūkst. , tai skaitā e lpošancs o r g ā n u slimības 38,2 
tūkst. , nervu sistēmas un maņu orgānu slimības-10,7 tūkst. , asinsrites 
sistēmas slimības-1G,1 tūkst . , t raumas un sa indēšanās-9,3 tūkst. , kaulu, 
muskuļu un salstaudu sistēmas slimības-8,0 tūkst. , audzēj l -3,7 tūkst. ' 
Pozitīvi jānovērtē tāds fakts, ka iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām 
infekcijas slimībām no 1985. gada l īdz 1989. gadam Ir strauji 
samazinājusies. Piemēram, saslimstība ar masalām samazinājās 11,8 
reizes, vēdera tīfu un parazītiem А , В, C-5 reizes, bakteriālo dizentēri ju-par 
68,7%. Tas l iecina par to, ka šim sl imībām atrasti pretl īdzekļi un republikā 
tās gandrīz novērstas. 
Diemžēl v iss Izmainījās 1990. gadā, kad sasl imstību ar dizentēriju 
Latvijā Ietekmēja notikumi Je lgavā u n Olainē. Saslimstība strauji pieauga 
sakara ar piena produktu ražošanu Je lgavas piena kombinātā, neievērojot 
1 Дрг*к1п*1а p«c. Latvi)** Hepubllkaa Veselība* aUsardzicaa mlnlatrl|aa statistikas 
ваз» jrimalr -33 Udevu.ns.-Rīga: VAM, 1300 -9.-20. Ipp. 
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sanitāros note ikumus. Izņēmumi Ir ar i v i rusa hepatīts un vēja b a k a s , ar 
kur iem sasl imst ība p ieaugus i par 39,8% u n 7,4%. 
Sasl imst ība a r akūtām zarnu infekci jām, v ē d e r a tīfu u n parazīt iem A , B , C 
Latvijā jau 1987. gadā bija v iszemākā bi jušajā P S R S . Rēķ inot u z 190000 
iedzīvotāju, P S R S - š i e rādītāji bija 602 un 4,5, Latvijā atbi lstoši 151 u n 0,4 1 . 
Sasl imstība ar v ī r u s a hepatītu Latv i jā , rēķinot u z 100000 Iedzīvotāj iem, bija 
gandr ī z 2 re izes zemāka nekā P S R S (atbilstoši 161 u n 305). Uzskatām, ka 
šādas atšķirība*) saistītas ar l a b ā k u sanitāro stāvokl i Latvijā. Pretēja aina 
iznāk, ja sa l īdz inām Latvi ju ar attīstīto va ls tu l īmeni. 
A r ļaundab īgā audzēja d i a g n o z i ārstn iec iski profi laktisko iestāžu 
uzskaitē 1989. g a d ā atradās 36,6 t ū k s i s l imniekiem, L I . , par 763 s l imnieku 
vai 2,1% va i rāk nekā 1985. g a d ā . 2 Rēķ inot u z 10C000 iedzīvotāj iem, 
sasl imstība ar ļaundabīg iem audzēj iem Latv i jā , L ie tuvā , Igauni jā un Ukra inā 
Ir v i saugstākā . Latvija 1967. g a d ā pārsn iedza P S R S v idējo rādītāju par 
26,b%. S l imnieku skaits, kur iem d iagnoze uzstādī ta pi rmoreiz , u i ia l izē 'emā 
per iodā republ ikā paliel inājās par 0,5%, b e t , rēķinot u z 100000 
Iedzīvotāj iem, samazinājās par 2,2%. Neskatot ies u z veikto prof i lakt isko 
d a r b u , tas ir nepiet iekami, jo katram otram s l imniekam, kam ļaundabīga is 
audzējs tika konstatēts p i rmo reiz i , tas bija Ielaistā sas l imšanas stadi jā . 
Par ļoti negat īvu u n sat raucošu parād ību jāatzīst tas, ka paliel inās 
sl imnieku skarts , kas atrodas medic īn isko Iestāžu uzskaitē ar d i a g n o z ē m 
'a lkohol isms u n alkohola p s i h o z e ' un "narkomānija un toks ikomāni ja" . 
Medic īn isko iestāžu uzskaitē 1989. gada sākumā atradās 54,6 t ū k s t t ā d u 
sl imnieku. Rēķ ino t u z 1CO0O0 ledzfvotā]iem-2044 ci lvēki . J a s l imnieku skaits 
ar d i a g n o z i "alkoholisma u n a lkohola p s i h o z e ' analizējamā per iodā 
palielinājās ŗ "V 11 ,9%, t a d narkomānu skalts -3,6 r e i z e s . 3 H r o n i s k o 
alkoholiķu u n n a r k o m ā n u kopskai ts 1990. g a d a sākumā bija 48,9 tūks toš i 
j eb 1,8% n o iedz īvotā ju k o p s k a i t a . 4 T a s l iecina, k a pasākumi a lkohol isma 
1 Вестник статистики.- 1983 -Nr. 12 - С. 52. 
2 AprtķkOU p e c Latvijaskafttos 19S». емЖ-Rkta, 1990.-.-9. lop. 
3 AļTrtķtnH* p4c Latvia «odk»n.4T*ga, 1990.-211. Ipp.; Соцнадльнона развитие и 
уровень жизни населения Латвийской ССР.-Рмга, 1990 -С. 247. 
4 Latvļa sodhev-Higa, 1990.-711. Ipp. 
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novēršanā ne v i e n nav sekmējuši alkohol isma samaz ināšanos , bet ar i 
veicinājuši strauju narkomānijas p i e a u g u m u . 
Venēr isko u n ādas sl imību d i s p a n s e r u uzskai tē 1989. g a d ā bija 2,4 
t ū k s t personu . Sasl imstība ar sifi l isu uz 100 000 iedzīvotāj iem republ ikā n o 
1985.gada l īdz 1989.gadam samazinājās 3,9 re izes, ar g o n o r e j u - par 6,7 %. 
Sl imnieku skaltc ar sifilisu u z 100 000 Iedzīvotājiem Latv i jā 1988.gadā bija 
2,3, vidēj i P S P . S - 4 , 4 , ar gonore ju -a tb i l s toš i 103,8 u n 90,7. Sal īdz inot ar 
1985.gadu, sas l imušo skaits ar sif i l isu Latvi jā samazinājās par 71,9 %, ar 
g o n o r a j u - p a r 23,6%Л 
Taiāk apskatīsim strādājošo sas l imst ību . Anal izē jot sasl imstības l īmeni 
republ ika uz 100 strādājošiem 29 sl imību g r i e z u m a per iodā n o 1985.gada 
l īdz 1989.gadam, redzams, ka v is l ie lāko ī pa tsva ru v i s o s g a d o s sastādīja 
akūtas resplratoru Infekcijas ( 1 9 8 5 . g a d ā - 2 8 , 5 % u n I 9 8 9 . g a d ā - 3 1 , 2 % ļ 
Otrajā vietā Ir kaulu, muskuļu un sa i s taudu s istēmas s l imības 
(att iecīgi—9,2% u n 12,0ty D iezgan ievēro jamu īpa tsva ru ieņem sasl imst ība 
ar akūtu laringītu un ang īnu , nelaimes gadījumi sadzīvē u n s iev iešu 
dz imumorgānu slimības. Rakstur īg i , ka sas l imst ībai ar šīm sl imībām Ir 
tendence palielināties. T a s l iecina par z ināmām l ikumsakar ībām, kurām 
speciālistiem vajadzētu pievērst uzmanību u n pētīt to c ē l o ņ u s . 
Iespējams, ka sasl imstību b i e S b u Ietekmē republ ikas ekoloģiskā 
stāvokļa Izmaiņas. Z ināms, ka v iena n o v isasākām prob iēmām republ ikā Ir 
nepietiekama notekūdeņu attīrīšana. J a 1985.gadā normatīvi attīrīto 
notekūdeņu īpatsvars attīrāmo n o t e k ū d e ņ u k o p a p j o m ā sastādīja 33%, t a d 
1989.gariā tas samazinājās u n sastādīja 30%. Atmosfērā izdalīto kārtīgo 
vielu uztveršana 1989.gadā, sa l īdz inot ar 1985.gadu, pa'lallnāļās tikai p a r 
4,8%. 
Savdabīga Ir saslimstības a r g r i p u d inamika , kas st ipr i svārstās 
atsevišķos g a d o s , p ieaugot 1985. u n 1983. g a d o s u n samazinot ies pārē jos 
g a d o s . 
1 Aprēķināta p*c: Социальное развитие и уровень жизни населения 
Латвийской ССР.-Риге. 1990С248. 
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l . tabulc 
Latvijas Republikas strādājošo saslimstības struktūra pa 
atsevišķām slimību grupām (% no kopējā skaita) 
IBSCg. 1886.0. 19*7.0, IVOS.g. I 1939.g. 
Visos sl imības, 100 100 1 C 0 _ 109 •00 
tai skaitā 
saaukstēšanās slimības 49,3 48,2 43,8 49,7 44,4 
kaulu, muskuļu un salstaudu 
un nervu s istēmas slimības 12,8 13,4 15,0 13,5 15,5 
traumas 6,4 6,3 6,7 6,3 7.3 
asinsrites sistēmas slimības 5,7 5,8 6,4 5.5 5,9 
gremošanas orgānu slimības 3,3 3,2 3,7 3.1 3,4 
pārējās s l imības 22,5 23,1 24,4 21,9 23,5 
Vismazāko īpatsvaru l īdz 1989.gadam ieņēma saslimstība ar z^ rnu 
Infekcijām, e lpošanas ceļu tuberkuloz i ( 0 , 2 % - 0 , 3 % ) . Relatīvi maza Ir 
saslimstība a r acu , ausu , a k n u , iu l tspūš ļa sl imībām, kuru īpatsvars 
svārstījās n o 0,8% - 1 , 2 % . 
J a salīdzina pa atsevišķām galvenajām sl imību grupām; tad visl ielāko 
īpatsvaru kopējā strādājošo saslimstības struktūrā v isos g a d o s Ieņem 
elpošanas orgānu slimības. K a redzams no 1.tabulas datiem, sasl imstības 
struktūra 80. gadu otrajā pusē bija notur īga, un liekas, ka būtiskas 
Izmaiņas taļā tuvākajos gados n a v gaidāmas. 
Latvijas republ ikas v isu iedzīvotāju sasl imstības struktūra atšķiras no 
strādājošo saslimstības struktūras. Visl ielāko īpatsvaru sastāda 
saaukstēšanās slimības (1989.g.-24,1%), kaulu - muskuļu un nervu 
sistēmas slimības (16,9%), asinsrites sistēmas slimības (16,6%), 
gremošanas orgānu slimības (7,8%). Tātad gandr īz katra otrā slimības lapa 
strādājošiem izdota sakarā ar saaukstēšanās sl imībām, kamēr v is iem 
Iedz ī vo tā j iem-kat ra ceturtā. 
Neskatoties uz nelaimea gadījumu skaita mazo ī p a U v a r u ražošanā 
(viens procents kopēja sl imību skaitā k i 1985.g., tā arī 1983.gadā), nākas 
konstatēt, ka s a m ē r i daudz nelaimes gadījumu darbā beidzas ar nāvi. 
1 Aprēķināto рос Brīvo arodbiedrību materiāliem. 
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Nelaimes gadījumos ražošanā 1989.gadā cieta 6823 ci lvēki , no tiem 124 
gāja bojā. 
Visvairāk nelaimes gadījumu, kas beidzās ar nāvi , ir trijās vadošās 
tautas saimirec ības materiālās ražošanas nozarēs - r ū p n i e c ī b ā , 
lauksaimniecībā un celtniecībā. Galvenie to cēloņi I r nepareiza darba 
organizācija, droš ības tehnikas elementāra neievērošana, tehnoloģisko 
procesu prasību Ignorēšana, kā ari zema darba kultūra, galvenokārt pašu 
strādājošo. 
Analīzes rezultāti liecina, ka pašreizējā ražošanas tehnoloģija un 
apstākļi ne tikai nevar nodrošināt st rādājošo vesel ības stāvokļa 
uzlabošanu, bet arī novērst nāves gadī jumus. Pie kompleksi mehanizētas 
un automatizētas ražošanas nāves gadījumi gandr īz nebūtu iespējami. 
Strādājošo nodarbinātību vesel ībai un dzīvībai bīstamos darbos daļēji 
varētu novērst , Ieviešot šādos iecirkņos robotus. 
Apskatot saslimstības Izmaiņas detalizētāk, nākas konstatēt, ka strauji 
palielinās darba nespējas gadījumu skaits, kas saistīts ar akūto laringītu 
un angīnu (par 25,0%), kaulu, salstaudu un muskuļu sistēmas slimībām 
(par 23,6%), psihiskiem traucējumiem (par 17,9%), asinsrites sistēmas 
slimībām (par 13,0%), nelaimes gadījumiem sadzīvē (par 10.6%), ceļā uz 
darbu un no darba (par 7,6%). 
Starp minētajām slimībām Ir atsevišķas sl imības, n o kurām darba 
nespējas gadījumu skaits pieaudzis ne v ien šajā per iodā kopumā, bet arī ik 
gadus , piemēram, darba nespējas gadījumi, kas saistīti ar psihiskiem 
traucējumiem, kaulu, muskuļu un saistaudu sistēmas sl imībām, asinsrites 
sistēmas slimībām, nelaimes gadījumiem ceļā uz d a r b u un n o darba. 
Turpretim citām slimībām bija novērojamas samērā krasas svārst ības—kā 
uz samazinājuma, tā u z palielinājuma pusi . 
Uzskatām, ka medicīnas darbiniekiem kopā ar ekologiem, biologiem, 
meteorologiem u.c. speciālistiem būtu jānoskaidro svārst ību cēloņi , 
pievēršot sevišķu uzmanību tiem darba nespējas gadījumiem, kuriem ir 
tendence palielināties. 
Kopā pa republiku analizējamo 29 sl imību gr iazumā darba nespēja uz 
100 strādājošiem 1989.gadā sastāoija 945,5 d ienas , t i par 4.9 dienām vai 
1,5% mazāk nekā 1985. gadā. 
п э 
Atsevišķu sl imību griezumā visā apskatāmajā per iodā vislielākais darba 
nespējas kalendāro dienu skaita p ieaugums bija saistīts ar kaulu, muskuļu 
un aa'staudu sistēmas slimībām (par 27%), akūtām rospiratora infekcijām 
(14%), akūto laringītu un angīnu (34%). Darba nespējas kalendāro dienu 
samazinājums bija elpošanas ceļu tuberkulozei (par 25%), e l p c š a n i s 
orgānu hroniskām slimībām (30%). hipertoniskām slimībām (14%). 
Darba nespējas kalendāro d ienu skaitam galvenajās sl imību g rupās , 
izņemot kaulu , muskuļu un saistaudu sistēmas slimībās un t raumās, ir 
tendence samazināties (skat.2. tabulu) . 
2. tabula 
Darba nespējas kalendāra dienu vidējais skaits uz 1 0 0 
strādājošiem atsevišķās slimību grupās 
1085.g. 1989.g. 
Izmaiņa* no 136S. '.dc 
19П9.В. 
procentos 
Saaukstēšanās slimības 288,8 260.4 -23,4 -9,8 
Kaulu saistaudu u n 
muskuļu sistēmas 
slimības 88,1 124,6 +26,5 +27,0 
Traumas 119,4 128,2 + е , з +7,4 
Asinsrites slimības 83,9 82,1 -1,8 - 2 . i 
Gremošanas orgānu 
slimības 47,2 46,0 -1,2 -2.5 
Nervu sistēmas 
slimības 33,5 31,6 •1.9 -5,7 
Vidējais v iena slimnieka slimošanas I lgums republikā kopumā v isos 
analizētajos g a d o s bija samērā stabils, boz krasām svārst ībām— r ,o 12,4 
līdz 13,2 dienām gadā. Visi lgstošākā slimošana saist ī t i a' elpošanas ceļu 
tuberkulozi . T ā d u slimību vidējais sl imošanas I lgums 1989.gadā 5,3 reizes 
pārsniedza v idējo republikas rādītāju. Būtiski augstāks par v idē jo šia 
rādītājs Ir ar i n o nelaimes gadījumiem ražošanā, sl imojošiem ar akūto 
hronisko reimatismu, asinsrites slimīoām. 
Vidējais s l imošanas ilgums pa galvenajām sl imību grupām parādīts 3. 
tabulā. 
1 2 0 
3.tabula 
V i d ē j a i s s l i m o ž a n a s i i g u m s ( d i e n ā s u z 100 s t r ā d ā j o š i e m ) 
198S.g. 158b.B- Izmaīn.ic no 1 es. adzisao.fl. dienā» jvrveentos 
Asinsrites slimības 83,3 83,4 +0,1 +0,0 
Traumas 74,2 75,5 +1,3 + 1,8 
Saaukstēšanās slimības 68,7 70,9 < +2,2 4 3,2 
G r e n o š a n a s orgānu slimības 55,5 58,3 +2,8 +5,0 
Kaulu.scistaudu un muskuļu 
sistēmas slimības 25,4 26,3 +0,9 +3,6 
Kā redzams, visās piecās galvenajās sl imību grupās vidējais 
slimošanas i lgums ir nedaudz palielinājies. T ā kā š ā d a s likumsakarības 
pastāv vairākus gadus , tad tām būtu jāpiavērš pastiprināta uzmanība un 
jāmeki» to rašanās cēloņi un iespējas tās novērst . Š ī problēma nav tikai 
medicīniska, bet ar i ekonomiska, jo republ ikas tautas saimniecība Ik gadus 
cieš lielus zaudējumus r.o strādājošo sasl imstības. Piemēram, darba 
nespējas gadījumos izmaksātās summas 1989.gadā sastādīja 86,4 miljonus 
rubļu. 1990.gada 9 mēnešos - 75,5 miljonus rubļu. 
Uzskatam, ka liela nozīme ir profi lakses pasākumiem. Diemžēl tiem 
vajadzīgi lieli līdzekļi. J o attīstītāka Ir valsts, jo lielāki līdzekļi tiek Ieguldīti 
cilvēku vesel ības aizsardzībā un nost ipr ināšanā. Ekonomiski pierādīts, ka 
tas Iznāk lētāk, nekā ārstēt sasl imušos u n maksāt tiem slimības pabalstus. 
Varbūt lietderīgi būtu pārskatīt arī sl imības pabalstus , lai nestrādājot 
nesaņemtu tādu slimības pabalstu, kas v ienāds ar a lgu. T a d arī strādājošie 
paši vairāk rūpētos par savu vesel ību , kā tas ir v irknē attīstīto valstu. 
Zināma daļa vainas jāuzņemas arī medicīnas darbiniekiem. Nav 
noslēpums, ka atsevišķiem ārstiem ir pavirša attieksme pret slimniekiem, 
reizēm ir vēla hospitalizācija. Darba laiks tiek zaudēts , arī i lgstoši gaidot 
ārsta pieņemšanu poliklīnikās, kas liecina par to , ka nav pareizi 
nokomplektēti attiecīgie medicīnas speciālisti Nepietiekams Ir augsti 
kvalificētu ārstu skaits. Lietderīgi būtu ieviest materiālu atbildību par 
slimniekiem kā darbaaevējiem, tā medicīnas iestādēm. 
Apskatot darba nespējas gadījumu b iež ību republikas tautas 
saimniecības nozarēs, nākas konstatēt, ka vislielākais v i s o s gados tas bija 
vieglajā rūpniecībā, pārs r iedzot republikas v idējo rādītāju 1985.gadā par 
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53%, 198S gadā - par 70%. Tas lielā mērā izskaidrojams ar s lav isšu īleic 
īpatsvaru šajā nozarē, kā erī ar slimo bērnu kopšanu un &r cfaiba 
apstākļiem, kas sekmē daudzu , arī profesionālo sl imību rašanos. 
Otrajā vietā stabili v isus gadus atradās ķīmiskā rūpniecība, kur 
1985.gadā republ ikas vidējais rādītājs tika pārsniegts par J : % ; 
1989.gadā - p a r 50%. Daļēji Jo tāpa» kā vieglajā rūpniecībā var IzekatcVot ar 
smagiem un neveselīgiem d a r b a ' apstākļiem, ar izplst ī t r r i alsrglukšm 
slinvbām un s iev iešu lielo īpatsvaru. 
Nelabvēlīgs bija 1988.gads, kad darba nespējas gadījumu skaits, 
salīdzinot ar iepriekšējo g a d u , palielinājās v isās nozarēs. 
Vismazākais darba nespējas gadījumu skaits uz 100 strādājošiem v isos 
gados bija zivsaimniecībā, jūras up ju flotē. Šajā nozarē pieņem : !чгЬа 
cilvēkus ar labu vesel ību, galvenokārt vīr iešus. 
Starpība starp visllelākiem un vismazākiem darba laika zudumiem 
slimību dē ļ atsevišķās nozarēs ir d iezgan ievērojama. Lai izdibinātu un 
nevērtētu galveno slimību cēloņus atsevišķās nozarēs , būtu nepieciešams 
iesaistīt attiecīgo slimību speciāl istus un to nozaru pōrs lāv jcs , Kurās 
attiecīgo sl imību veidi ir visvairāk IzplatftL Diemžēl pašlaik darba devēji vēl 
neatbild par strādājošo vesel ību . Liekas, ka z ināmā mērā tie Ir pa* 
ieinteresēti darbinieku sl imošanā, jo rodas darba algas fondt ekonomija. 
Būtu jāieinteresē ārstniecisko Iestāžu darbinieki iedzīvotāju vosei ības 
stāvokļa uz labošanā vai n u , paaugstinot to materiālo ieinteresētību, vai 
Izstrādājot un realizējot jaunu vesel ības a i zsardz ība i sistēmu, jo ка 
iedzīvotāju, tā strādājošo medicīniskajā nodrošinājumā pašreizējā periodā 
ir daudz neatrisinātu Jautājumu. Piemēram, modernas, mūsdienu prasībām 
atbilstošas diagnostikas aparatūras trūkums, iedarbīgu medikamentu 
deficīts, sl imnieku kopšanas pr iekšmetu ' nepietiekamība, medic.- ias 
tehnikas nevienmērīgs sadalījums, neatrisināti sociāl i higiēniski jaut ī ļ i imi , 
iedzīvotāju nevesel īgs dz īves ve ids , neapmierinošs sanitāra'» atāvOK'is 
atsev išķs uzņēmumos un arī s a d z ī v i . 
Protams, ka v isas problēmas nevarēs atrisināt uzreiz . Г-ēc autores 
'Jomām l ietderīgi sākt ar tām p n b i ē m ā m , Kas saistīta 4 ar strādājošam 
sievietēm: veikt organizatorisku* pasākumus. Irti f.llrtlg" nuver- .tu v e v i e š u 
carha i zmantošanu nakts maiņās; alztecjt s U v f s c u (ari ļa t - r i t su ) 
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nodaibi i ini ību ražošanā, kur Ir kaitīgi darba apstākļi ; rast l īdzekļus, lai 
v isām strādājošām nodrošinātu 24 dienas i lgu kārtējo atvaļnājumu. 
Pašlaik strādāt veselībai kaitīgus apstākļos ir spiest i ne tikai strādnieki, 
bet ari diplomēti speciālisti , kuru starpā Ir liels s iev iešu un jauniešu 
īpatsvars, kā , piemēram, inženieri-ķīmlķi, tehnolog i , meistari galvaniskajos, 
krāsošanas, apdares cehos , medicīniski farmaceitiskā rūpniecībā un 
ddudzās citās nozarēs. T ā rezultātā tūkstošiem strādājošo ir profesionālās 
slimības. T o profilaksei tāpat būtu jāveltī pastiprināta uzmanība. L īdz šim 
profesionālās slimības Ir v isai maz pētītas. Vairākās tautas saimniecības 
nozarēs tēs saistītas ar pastiprinātu gaisa p iesārņot ību, t rokšņiem, 
vibrāci ju, krasām temperatūras maiņām, caurvē ju u . c , kas daudzkārtīgi 
pārsniedz pieļaujamās normas. Kamēr pastāvēs ārstu atkarība uzņēmumos 
no administrācijas, tikmēr stāvokl is profesionālo s l imību samazināšanā vai 
novēršanā neuzlabosies. 
Sadalot uzņēmumu peļņu vai Ienākumus, z ināmu daļu būtu lietderīgi 
novirzu medicīnas vajadzībām, diferencētiem atskaitījumiem sociālam 
budžetam, darba un ražošanas kultūras, sanitārā stāvokļa uzlabošanai . 
Uzņēmumos pēdējos gados Ir samazinājies pras īgums sanitāro normu u n 
noteikumu Ievērošanā un tas veicina daudzu sl ' -nību p ieaugumu. 
Uzņēmumi, kuri daļu produkci jas realizē par konvertējamu valūtu, 
varētu visdeficītākos u n krasi nepieciešamos medikamentus iepirkt 
ārzemēs, vai ari mūsu farmaceitiskie uzņēmumi Izveidotu kopīgas ražotnes 
ar ārzemju firmām. 
Visas samilzušās problēmas, kas saistītas ar strādājošo vesel ības 
aizsardzību, īsā laikā nebūs iespējams atrisināt, jo tās Ir cieši saistītas ar 
ekoloģiskām, ražošanas, materiālām, sociālām u.c. problēmām. Un tomēr -
Ja strādājošo veselība Ir ekonomiska kategori ja, tad nākotnē vajadzētu 
atrast materiālos stimulus tās nostiprināšanai un saglabāšanai , jo 
pastāvoša iedzīvotāju veselības aizsardzība neapmierina ne iedzīvotājus, 
ne medicīnas darbiniekus. 
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Р Е З Ю М Е 
З А Б О Л Е В А Е М О С Т Ь З А Н Я Т Ы Х В Н А Р О Д Н О М Х О З Я Й С Т В Е 
В 1985-1939 Г О Д А Х 
В статье "Динамика заболеваемости занятых в народно--: хозяйстве 
Латвии в 1985-1989 годах" рассмотрен уровень заболеваемости в разрезе 
29 видов болезней, выявлен удельный вес основных видов болезней, 
тенденции , динамика д н е й нетрудоспособности на 100 работающих, 
изменение с р е д н е й продолжительности нахождения на больничном листе ; 
заболеваемость в основных отраслях н а р о д н о ю хозяйства; причины, 
влияющие на заболеваемость работающих, связанные с нерешенными 





LAULĪBU Š Ķ i n Š A N A S TENDENCES LATVIJĀ 
ASTOŅDESMITAJOS GADOS 
Augstais laulību šķiršanas līmenis к viena n o aktuālākajām 
deirograf '?kaj jn i problēmām Latvijā. Laul ību šķ i ršanas rādītāji Latvijā ir 
nostabilizējušies a u ^ s ū līmenī jau k o p š sešdesmito g a d u otrās puses . Pēc 
Otrā naeaulns kcrp šķiršanās vispārējai* koeficients republikā Ir 
paaugstinājies velrāk nukā 5 reizes, bet , sal īdzinot ar divdesmito gadu 
v idu -apmēram7 reizes. T ā 1923.-1 S25 gadā Latvijā vidēj i gadā šķīra 0,62 
laulības uz 1030 iedzīvotājiem, kas tam laikam skaitījās samērā augsts 
i adītāji . K'c E i ropas valstīm tikai Austr i jā un Ungār i jā šie rādītāji bija 
augstāki (attiecīgi 0.63 un 0,i,3). N e d e u d z atpalika Vāci ja (0,61), Francija 
(0,54) un Cānija (0,52). Krievijā tolaik šķira 1,13 laulības uz 1000 
iedzīvotajiem, jeb gandrīz 2 reizes vairāk nekā Latvijā. 1 
Astoņdesmitajos gados, aktīvas demogrāf iska: polit ikas rezultātā šķirto 
laulību biežums scmazi i r i jās . 
1990. gadā Latvijā reģistrēti 10,8 tūkstoši š ŗ i i t o laul ību, kas sastāda 
vidēji 4,0 šķiršanās uz 1000 iedzīvotājiem. Sal īdzinot ar 1980.gadu, 
attiecīgie rādītāji samazinājušies pat 15% un 22%. J a 1980. gadā tika 
izšķirta 51 laulība, rēķinot uz 100 noslēgtajām laulībām, tad 1990. gadā šis 
r<tdhafs bija 46. 
Latvijā šķiršanās līmenis cs ioņdesmitajos gados ir pazeminājies kā 
pilsētās, tā arī laukos, pia tam laukos vidēji ta j I,- pazeminājies straujāk 
nekā pilsētās, īpaši astoņdesmito g a d u sākumā (skat. 1.zīm.) L īdz ar to 
atkal nedaudz palielinājušās atšķirības šajos rādītājos starp republikas 
pilsētām un l a u k i e m - n o 1.6 raizēm '960.gada l īdz 1,8 reizēm 1989 gadā. 
Stpt iņdcfmKajos gsdos . kad laulību šķiršanas līmenis pilsētās bija jau 
visumā . l iM. -bi l izēj i - . » , tas turpināja nspārtraul.t i pleaufit ' r ī k o s , 1979. 
1 f i u ļ i M H i U. U i i|» '«.ne ЫП 'eiU*voU;i-R ,19:'Г -2* Iprf. 
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gadā S J S l i e d z o t l īdz šim reģistrēto maksimumu — 4 , 3 šķiršanās uz 1000 
iedzīvotājiem. Leikā no 1970.gada līdz 1979.gadam atšķirības stnrp 
vispārējiem laulību šķiršanas koeficientiem pilsētās u n laukos samazinājās 
r.o 2,7 reizēm līdz 1,4 reizēm. Laukos tas pašreiz atdodas aptuveni līmenī, 
kāds pilsētām b i j i raksturīgs piecdesmito g a d u otrr jā pusē . 
Izsekojot lau*īru šķiršanas rādītāju izmaiņām pēdējo 10 gadu laikā, 
r e d z ' m s , ka atsevišķos gados tendences ir ct ip i i atšķir īgas. Pilsētās laulību 
šķiršanas koeficients astoņdesmito g a d u sākumā palika iepriekšējās 
desmitgades līmenī, no 1984.gada l īdz 1987.gadam tas pakāpeniski 
•amazir.ājas, bot pēdējo 3 g a d u l a i k ā - a t k a l stabil izējās Tajā pašā laikā 
laukos šis koefic'ents strauji samazinājās 1980.gadā un 1981.gadā, bet pēc 
tam nebūtiski svārstījos ar tendenci n e d a u d z paaugstināties astoņdesmito 
gadu beigās. 
Neskatoties uz to , ka v isumā laulību šķiršanas līmenis republikā 
ū^to.'cpsmitajcs gados Ir pazeminājies, Latvija joprojām ieņem pirmo vietu 
šķiršanās Jomā starp Eiropas valst īm, kā ari v ienu n o pirmajām vietām 
pasaule. Vispārējais laulību šķiršanas koeficients Latvi jā 1989.gadā (4,2%c) 
par 27 % pārsniedza šo rādītāju Lietuvā (3,3%o) un par 11 % - Igaunijā 
(3,8%o). Republ ikas tauko* laulību šķir Janas līmenis 1989.gadā (2,6%,) bija 
visaugstākais no visām bijušās P S R S republ ikām, bet pilsētās Latvijas 
līmeni (4.8%o) apsteidza Moldova (5 ,5%. un Igaunija (4,9%o). 1 
Visās republikāniskajās pilsētās, Izņemat Rēzekni , laulības tiek šķirtas 
b'ežāk nekā vidēji republikā. No šīm pi lsē'ām visaugstākie rādītāji ir Rīgā 
u n Liepājā, kur 1989 gadā Izšķirtas attiecīgi 5,0 u n 5,1 laulība uz 1000 
iedzīvotājiem. 
Noturīgi augsta laulību šķiršanas intensitāte ir d a u d z ā s rajonu pilsētās 
un pilsētciematos: Bauskā (1l ,2%o), kur jau vairākus pēdējos gadus ir 
v isaugstākā! ; rādītājs Latvijā, Aizkrsuidē (9,8), Elejā (7,9), Tukumā (6.9), 
Gulbenē (6,2), Dobelē (5,9), u.c. 
1 Дем.-чрафическии чжегоди»;» CCCt-.—M-:S H . I Z H C U .. с - » тис . - «з , 1990-
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Laul ību šķ i ršana sal īdzinoši a u g s t i l īmeni I lgs toš i saglabājas Rīgas 
reģ iona r a j o n o s - D o b e l e s (4,6%o), J e l g a v a s (4,3%o), Bauskas ( 4 , 1 % ) , 
O g r e s un T u k u m a rajonos (4,0) u n Rīgas ra jonā (3,8), b e t zemā 
i ī m e n i - R ē z e k n e s rajonā (2,5), Ku ld īgas , L iepājas u n Daugavp i l s ra jonos 
(2,8). 
T ā kā v ispārē jo laul ību šķ i ršanas koef ic ientu būt iski Ietekmē iedzīvotāju 
dz imuma v e c u m a struktūra, kā ar i laulībā s a s t ā v o š o p e r s o n u īpatvars , 
precTiākai laul ību šķ i ršanas Intensitātes raksturošanai lieto spec iā lo laul ību 
šķ i ršanas koef ic ientu , kas r i d s Izšķirto laul ību skaita attiecību pret laul ību 
skaitu attiecīgajā per ioda . Š ī koeficienta aprēķ ināšanā parasti Izmanto 
tautas skait īšanas datus . Jo starpskalt īšanu per iodos dati par laul ību skai tu 
Ir nepi lnīgi , Iegūti va i nu aprēķinu ceļā, va i ar i spec iā lu Iz lases apseko jumu 
rezultāta. 
Pēc 1979.gada tautas skait īšanas datiem speciālais laul ību šķ i ršanas 
koeficients Latvi ja v idēj i 1978. - 1979. gadā bija 22,1 % o , tai skaitā pi lsētu 
iedzīvotājiem 24,4 u n lauku Iedz ī vo tā j iem-16 ,9 . 
Pēc pēdējās 1909.gada tautskaites datiem speciā la is laul ību šķ i ršanas ' 
koefic ients Latvi jā 1988. - 1 9 8 9 . g a d ā bija 17,5%o j eb par 21% zemāks nekā 
sept iņdesmito g a d u beigās. Pilsētu Iedzīvotājiem š i s rādītājs bija 20,0 u n 
lauku iedz īvo tā j iem-11,1 jeb attiecīgi par 18% u n 34% z e m ā k s nakā 
sept iņdesmito g a d u beigās . -
Speciāl ie laul ību šķiršanas koeficienti 1988. - 1989. g a d ā republ ikas 
piisēttipa apdzīvo jamās vietās u n ra jonos svārstī jās n o 2,7%o Neretā l īdz 
4 5 , 7 - B a u s k ā . 
Republ lkš Iskajās pi lsētās, i zņemot Rēzekni , š i e laulību šķ i ršanas 
koeficienti augstāki nekā vidēji Latvi jā. V isvairāk izšķirto laul ību, rēķinot u z 
100 laulībām, 1988.-1989. gadā bija Jū rmalā (21,1), R īgā (20,8) u n L iepājā 
(20,2). 
Starp pārējām pilsētām b e z B a u s k a s ļoti d a u d z lau l ību šķiršanas bi ja ari 
D u r b ē (41,2), A izkrauklē (39,6), S a l d ū (30,3), O g i (27,4), T u k u m ā u n 
Pre i ļos (27,0), bet sal īdzinoši m a z - M a z s a l a c u (3,0), Sabi lē (3,7), Aknīstō 
(4,1), A p i (4,2), S u b a t i (4,3), S k r u n d ā u n Skr īveros (4,5). 
128 
No republikas ,ajonu lauku Iedzīvotājiem visaugstākie s p e c i f i c 
šķiršanās kosfīc'anti 1988. - 1Si9. gadā bija Je lgavas rajonā (18,6), Rīgas 
rejor.a ( ld .6) , Ventr-pils rajonā (16,3) u n Dobeles tajonā ( ib .O) , bat 
v »szcr r iā :ue - ! J re l !u (5,2), Aizkraukles i5,7), Ludzas (5,8), Kuldīgas (6,0) un 
Jēkabpi ls (6,2) rajonos. 
Krasas at-iķiribas laulību šķiršanas iniensitātē vērojarra3 dažādās 
isdzīvo'āju vecu.na grupās. Kā vispārēj iem, tā arī epociāliem šViršonās 
У.ооГл isnlietn tendences Ir l īdzīgas: strauji pieauga šiem rādī'ājicr.i vecuma 
grupas :-o - 24 gadi un 25 - 29 gadi , tie p a r tam pakāpeniski samazinās. Šīs 
likumsakarības ir spēkā kā vīr iešiem, tā sievietēm gan pilsētās, gnn arī 
l a u k o ; (skat.?, zīr.t. un 3. zīm.). 
Kā vīriešiem, .ā j iev i r tēm astoņdesmitajos gados saglabājas tenaence, 
kas raksturīga vairōKām pēdējām desmitgadēm: šķ ī rušos skartā pieaug l īdz 
20 gadu un pēc 50 gadu vecuma Iedzīvotāju īpatsvars . Izteiktāka šī 
tendence ir pi lsētu iadz 7votājie.n, It sevišķi Rīgā, kur l īdz 20 gadu vecumam 
šķīrušos īpatsvars kopējā šķīrušos skartā ir pat 4 re izes ilslāks nekā "idējl 
republikā. 
Lai noteiktu vidēio šķirto laulību skartu attiecīgajā pasudzē tās dz īves 
laikā, aprēķinājām summāro šķiršanās koeficientu. T a s rāda, ka, 
saglabājoties 1988.--1989. gada šķiršanās intensitātei atsevišķās dzimuma 
vecumŗj. u pas, vidēji viei.am vīrietim viņa dzīves laikā butu 0,64 šķiršanās, 
un katrai s iev iete ! -0 ,58. Pilsētu vīr iešiem summārais šķiršanās koeficients 
bija 0,74 un lauku v ī r ieš iem-0 ,39, bet sievietēm attiecīgi 0,65 u n 0,41.1 
Piisčtās salīdzinājumā ar laukiem ir lielāks to vecuma g rupu īpatsvars, 
kam ir rakstui ī ja augsta laulību šķiršanas intensitāte, bat mazāks īpatsvars 
vecumgrupām, kam šķiršanās n a v raksturīga vai ir vāji izteikta. T ā pēc 
19£9.gada b ū t s Kaites datiem, starp Latvijss pi lsētu pastāvīgajiem 
Iedzīvotajam 40,3% sastādīja bērni vecumā līdz 14 gadiem un oensl jas 
vecuma iedzīvotāji, bet laukos attiecīgo vecumgrupu īpatsvars bija 46,5%. 
' 1 Аиеиг it: ptc: Ijc-iivotūju (Wak* kuatiba un mlgreclla JJMļm Rap.jDfckt 1988. 
g m - R , 19*0,-1/5. ipp. 
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3 zīm. Laulību šķiršanas rpeclāl ie koeficienti vecumgrupās 1988.-1989.gadā 
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Laul ību šķ i ršanas Intensitāti p i lsē lās un laukos Ietekmē ari p a s t ā v o š ā s 
atšķirības iaulātības līmenī d a ž ā d a s v e c u m g r u p ā s . T ā p ē c laul ību šķ i ršanas 
Intensitātes sal īdzināšanai pi lsētu u n lauku Iedzīvotāj iem veikta spec iā lo 
laul ību šķ i ršanas koeficientu standart izāci ja, izvēloties par s tandartu 
taufibi s a s t ā v o š o s iev iešu sadalī jumu pa v e c u m a g r u p ā m republ ikā 1989. 
g a d a sākumā. Aprēķ inu rezultāti apkopot i 1. tabulā . 
1. tabula 
Laulību šķiršanas koeficienti Latvijas pilsētās un laukos 1988. -
1 9 8 9 . gadā 
Koeficienta, %, pasitu un 
lauku 
pastta* laukos koeficienta 
ar;cc>ba: % 
Vispārējais laul ību šķiršanas koeficients 
Speciālais laul ību šķiršanas koeficients 
Standart izētais speciālais laul ību 







19,8 11.5 172 
Aprēķ in i rāda , ka, p i lsētu u n lauku iedz īvotāju v i scarē ļc laul ību 
šķiršanas koef ic ientu s tarp ību v e i d o atšķirības iedzīvotāju iaulātības u n 
vecumstruktūrās (17 % n o starp ības kopējā lieluma) u n atšķir ības laul ību 
šķ i ršana* intensitātē (83 % n o r ta rp ibas kopējā l ieluma). 
Ievērojamas atšķirības pi lsētās u n lauko* Ir vērojama* šķir to laul ību 
ī g u m a z iņā. Pi lsētās noturīgi saglabājas l ielāks to šķi r to laul ību īpa tsvars , 
kuras pastāvē jušas mazāk par 5 gadiem. 
Republ ika* pi lsētās visl ielākā iķ l r šanas Intensitāte ir laul ību otrajā u n 
trešajā g a d ā , bet laukos—cetur ta jā un plaktajā g a d ā . 
j ā v ē r š uzmanība uz lielo etniski jaukto laul ību skai tu r e p u b l i k ā V idēj i 
katrā ceturtajā ģ imenē laulības partneriem ir atšķirīga tautība. Pl lsētā3 
etniski jaukto laul ību izplatība v idēj i ir pusotras re izes b iezāka n e k i laukos . 
Republ ikā katru g a d u tiek nos lēg tas 36-37 etniski jauktas lauObas uz 
katram 100 leuubām (1989 .gadā -36 ,5%) . 
Statistiķes dati rāda, k a jauktās laulības ir mazāk stabilas. 1479 g a d ā 
Latvijā 2 4 % b i ja etniski jauktas laulība*, bet n o v isām šķirtajām 
i 
,32 
1аиПЬ5п)-34%. 1989.»adā š ķ i l t o etniski jaukto laulību ī p a t s v a r s bija 
pieaudzis l ī d z 38%, las itjfcts etniskajai struktūrci būFsk 1 n e i z m a i n o š a s . 
S a l d i n o š i par etniski v i e n d a b ī g u un jauktu Ičul ību n o t u r ī b u v a r spriest , 
b s e k c j o ! р Ы ' е к э г т ilgā l?'4a posmā šķirto un nos lēgto laulību skaita 
a t i i e c f b a m a t b i l s t o š a j ā s l a u l ī b u g rupās . Apv ieno jo t v i s a s etniski 
viandao 'gā l a u l ī b a s n e a t k a r ī g i n o partneru tautības v iena grupā un 
s a v u x a r i - v i s a s j a u k t ā s laulības otrā g r u p ā , rodas or iekšstats, it kā 
n e p a s t ā v ē t u būtiskas a'.šķirīb, i s'.arp šķirto u n nos lēgto laulību skaita 
a ' . i i e c i b ā m i.-.jās grupās . Laikā no 1979.gada i īdz ld89 .gadam vidēji Ik g a d u 
tik? i z š ķ i r t a s 47,0 l a u l ī b a s , rēķinot uz 100 reģistrētajām laulībām etniski 
v i e n d a D ī g o l a u l ī b u grupā un attiecīgi 4 7 , 9 - j a u k t o lul ību g r u p ā . 
Tomčr dati ' iecīna, ka minēto g rupu iekšienē pastāv diametrāli pretējas 
tendences laulību šķiršanas līmenī dažādām laulības partneru tautību 
kombinācijām. īpaši atšķhas šķirto un noslēgto laul ību skarta attiecības 
Latvijas divām daudzskaitlīgākajām tautībām. T ā astoņdesmitajos g a d o s 
vidēji uz 100 starp latvi., šiem noslēgtajām laulībām bija 40,8 šķiršanās 
gadījumi, bet uz 100 starp kriev'em noslēgtajām laul ībām—56,6 šķiršanās 
gadījumi (vidēji repubiiicā —47,6 gadījumi). 
Astoņdesmitajos yado3 ir samazinājusies kā etniski v iendabīgo laulību, 
tā ari jaukto laulību šķiršana - a t t i e c ī g i par 21% un 6%. Visbūtiskāk šie 
rādītāji Ir samazinājusies starp latviešu noslēgtajām l a u l ī b ā m - p a r 30%, bet 
starp krievu noslēgtajām lau l ībām- t ika i par 10%. Jauktajām laulībām, 
kurās viens no laulātajiem ir latvietis, samazinājums bijis par 12%, bet 
j a u k t a j ā m l a u l ī b ā m , kurās neviens no partneriem nav latvietis, šķirto laulību 
ska.ts uz 100 noslēgtajām laulībām palielinājies par 1%. 
Hedzams, ka visumā starp latviešiem noslēgtās laulības ir noturīgākas 
salīdzinājumā ar republikas vidējo līmeni, bet īpaši , sal īdzinot ar starp 
krieviem noslēgtajām laulībām. Tomēr jauktās laul ības, kurās viens no 
partneriem ir latvietis, ir mazāk noturīgas salīdzinājumā a- vidējo līmeni 
Latvijā), kā arī v i s u jaukto laulību šķiršanas vidējo līmeni. 
iemantojot 1089 gada tautskaites datus par lauiātīoas dzimuma un 
vocuma struktūru un atbilstošos laulību šķiršanas i adītājus 1988.gadā un 
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1989.gadā, ve ikta laulību šķiršanas Intensitātes sal īdz inoša analīze 
atsevišķām tautībām dažādās vecumgrupās Latvi jas pil ī t ā i u n laukos. 
J a republ ikā 1988.-1939.gadā uz 1000 laulātajiem bija vidēj i 17,5 
Šķiršanās gadī jumi , tad latvietēm šis rādītājs bija 14,8%o, b e t krievietē i 
20,7%o, j e l 1,4 reizes augstāks. Kā pilsētās, tā laukor krievietēm visās 
vecuma g rupās šķiršanās koeficienti Ir augstāki nekā latvietēm. Pie tam 
laukos šīs atšķir ības Ir Ievērojami lielākas. L īdzīgs stāvokl is Ir ari v ī r iešiem. 
Krieviem speciālais laulību šķi ršanas koeficients Ir 1,5 reizes augstāks 
nekā latviešiem. Nelielās atšķir ības starp š iem'rādītāj iem sievietēm (1,4 
reizes) un v ī r ieš iem ( i ,5 reizes) izskaidrojamas riatvenokārt ar to , ka pēc 
tautskaites dat iem laulībā sastāvošo sieviešu sks i ts regulāri ir lielāks par 
attiecīgo v ī r iešu skaitu (1989.gadā—par 2,5 tūkstošiem). 
Sal īdzinot speciālos laulību šķiršanas koeficientus krievietēm un 
latvietēm p ihētās un laukos, redzams, ka pilsētās š o rādītāju atšķir ības ir 
Ievērojami mazākas—att iecīgi 1,2 reizes un 1,7 reizes. Z ināmu Ietekmi uz 
šiem koeficlentem a.-stāj atšķir ības laulāto vec nstruktūrā pi lsētās un 
laukos. Lai šo ietekmi novērs tu , veikta minēto koeficientu standartizācija. 
Izvēloties par standartu laulībā sastāvošo s iev iešu skarta sadalījumu pa 
vecuma g r u p ā m republikā, Iegūts standartizētais laulību šķi ršanas 
koeficients latvietēm 15,4 u n krievietēm 20,0 . Ana log i standartizēti ari 
attjecīgla rādītāji republ ikas pilsētās un laukos. 
2. tabula 
Laulību šķiršanas speciālie koeficienti Latvijā 1S88.-1983.gada 
Koeficients. L. 
и м и p B i t l f laukos 
Ietvi i s m latvi* е л krieviete*) krievietēm 
20,7 18.2 21,5 9,8 '5 ,9 
15,4 20,C 19,0 21,0 9.8 1 W 




speciālais laul ību 
šķiršanas 
koeficients 
Kā redzams n o 2.tnbulas datiem, latvietēm standbruzētis koeficienti ir 
nedaudz augstāki par nesUndar t^ēte ļ lem spec'.tla|!«,n l a u l ī b j šķi ršana* 
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koeflclenilam kā fasētās , tā laukos, bat krievietēm s a v u k ā r t - n e d a u d z 
zemāki. Tātad fak.ikās atšķirības latviešu uņ k- 'evu laulību šķiršanas 
Intensitātē ir mazāk izteiktai, nekā varētu spriest pēc speciālaj iem laulību 
šķiršanas koeficientierr īpaši pilsētas, kur standartizētie koeficienti 
savstarpēji atšķiras vairs tikai p a ' 10%. 
A p r ē , .netais standartizētais laulību šķi ršanas koeficients krievietēm Ir 
augstāks neka latvietēm par 30%. Š o starpību būtiski ietekmē latviešu un 
krievu tautības leoāvctā ju .erhoriālais izv'.otolums. J a Latvijā 1969.gada 
з Л к и т е 72% sieviešu dzīvoja pilsētās un 2 8 % — l a u k o s , tad latvietēm šis 
sadalījums attiecīgi bija $ l % un 39%, bet k r i e v i e t ē m - 8 6 % un 14%. Lai 
novērstu atsevišķu tautību iedzīvotāju izv ieto ju . ia atšķirības ietekmi, veikta 
divkāršā standartizācija. Par standartu ņemts s iev iešu skaita sadalījums 
republ'kas pilsētās un laukos. 
Rezj i iātā iegūtais standartizētais speciālais laul ību šķiršanas 
koeficients latvietēm ir 16,4%<, un krievietēm 19,4%o Š is koeficients 
krievietēm ir tikai par 18% augstāk i nekā latvietēm, kamēr vispārējais 
laulību šķiršanas koeficients atšķīrās par 51% (latvietēm tas bija 3,1%oUn 
krievietēm 4,7%cļ ' Tātad, ievērojamās atšķirības v ispārējos laulību 
šķi lšanas koeficientos latvietēm un krievietēm apmēram par 65% 
izskaidrojamas ar strukturālas dabas faktoriem, bet tikai par 3 5 % - a r 
atšķirībām lau'ību šķiršanas Irtensitātē. 
1 Aptcķir.itc рЗс: Естествен toe дьмжетге и миграция населения Латвийской 
ССГ- а 1943 году. - Риса 195Ь. -1170; ledivotalu di.bUki kustība un migrācija 
LaMiaa flopuolui* 1928. j ioa. - R . 18M.U7.lpp.; tses.gada taulakarua 
fiepu^rleetw rualeriM 
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Р Е З Ю М Е 
Т Е Н Д Е Н Ц И И Р А З В О Д И М О С Т И В Л А Т З И И 
В В О С Ь М И Д Е С Я Т Ы Х Г О Д А Х 
С'атья подготовлена с использованием текущих данных государственной 
статистики и материалов Всесоюзных переписей населения 1979 и 198С гг. 
Автором рассчитаны специальные и е.андартизированные коэффициенты 
разводимое™ за 1981-1989 годы. 
Основные выводы работы: 
' Общий уровень разводимости в Латвии снизился с 5,0%. в 1980 г. до 
4,0%о в 1990 году , но все еще остается одним из самых высоких в мире. 
2. Значительные различия в общих уровнях разводимости в городах и 
сельской местности республики з 1988-1989 годах на 13% объясняются 
структурными факторами; различиями в возрастной структуре населения и 
уровнем брачности в отдельных возрастных группах и на 8 7 % - р а з л и ч и я м и в 
интенсивности повозрастной разводимости. 
3. Суммарные коэффициенты разводимости д л я условного поколения в 
1988-1909 г )дах составили: для мужчин - 0,64. д л я женщин - 0,58. В городах 
соответствующие пок затели были 0.74 и 0.65, а в сельской местности -0.39 
и 0.41. 
4. Этнически однородные браки в целом более устойчивы, чем 
этнически смешанные браки. 
5. Общий уровень разводимости среди русских на 51* выше, чем среди 
латчшей. Эта разница на 65К объясняется структурными факторами; 
различиями в возрастной структуре, структуре брзчности и 
территориальным размещением представителей обеих национальностей и 
на 3 5 % - различиям i в интенсивности разводимости. . 
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Ligita Ezera 
Latvi jas Unversitāte 
JAUNĀS PAAUDZES KVALITATĪVĀ ATTĪSTĪBA DAŽĀDA 
TIPA ĢIMENĒS 
Ģimene Ir galvenais sociālais Institūts, kura Ietvaros nor is iedzīvotāju 
atražošana. Atražošanas kvantitatīvie u n kv?' 'atīvie rādītāji lielā mēra Ir 
atkarīgi no ģimenes tipa. Pēc 1989.g. tautskaites datiem tā sauktajās 
pilnajās ģ imenēs vidēji bija 1,66 bērni vecumā l īdz 18 gadiem, bet 
nt p i lna jās -1 ,37 . T ikai v iens b ē r n s ģ imenē bija 49,0% pilno ģ imeņu u n 
70,6% —nep i lno ģ imeņu. 
Atražošanas kvalitāte Ir atkarīga n o tā, cik efektīvi ģ imene s pēj izpildīt 
savas galvenās funkci jas. Sakarā ar Ievērojamo nep i lno ģ imeņu īpatsvaru 
Latvijas Republ ikā (1989 .g . -19 ,2%) ir svarīgi noskaidrot i .tražošanas 
kvalitāti pilnajās u n nepilnajās ģ imenēs. 
Iespēja radīt ģ imenē bērnu kvalitatīvai attīstībai maksimāli labvēlīgus 
apstākļus atkarīga no vairākiem faktoriem. īpaša noz īme te ir vecāku 
personīgajām īpašībām, v iņu kultūras u n p e d a g o ģ i s k o z ināšanu līmenim, 
ģ imenes morāli psiholoģiskajam klimatam, kuru lielā mērā nodroš ina 
laulāto normālas savstarpējās att iecības, ģ imenea materiālajiem u n 
»4oz ī vcs apstākļiem un citiem faktoriem. Šie faktori ietexme ka bērni 
f iz isko attīstību u n vesel ības stāvokl i , tā arī person ības attīs b u - l i e l ā k o 
r*aļu rakstura īpaš ību , intelektuālo attīstību, v iņu vēr t ību sistēmas struktūru 
u n soclal izāci jas pakāpL 
S a v i .ētījumā mēs pievēršamies lēnam n o b ē r n u kvalitatīvo attīstību 
raksturojošiem aspektiem - bērnu sekmēm skola, t o ārpusklases aktivitātei 
u n izglītības turpināšanai pēc v ispār izg l ī to jošās skolas beigšanas. 
1989./1990. mācību gada be igās L U Demogrāf i jas nodaļa veica ī p a i u 
aptauju. Rīgā u n citās Latvijas pi lsētās tika aptaujāti 894 vispārizgl ītojošo 
sko lu 9.—12. k lašu skolēni . T ieš i skolas g a d o s i zpaužas tā bērnu attīstības 
diferenciācija, k u r u nosaka n a tikai v iņu Individuālās spējas, bet ari 
attiecīgo ģ imeņu apstākļi . Galvenokārt tika aptaujāti Rīgas vispārizgl ī tojošo 
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skolu skolēni , tai skartā speciatizōvo v idusskolu skolēni, š im skolēnu 
kontingentam v iņu vecāku izglītības līmenis bija augstāks nekā republikas 
iedzīvotājiem kopumā. 76 % apsekoto skolēnu bija n o pilncjām ģimenēm ar 
abiem vecākiem, 6 % — n o pilnajām ģimenēm ar patēvu vai pamāti, bet 18 
X — n o nepilnajām ģimenēm. Atsev išķu nepilno ģimeņu apakštipu struktūra 
pēc apsekojuma datiem bija seko j , >a: 03 % šķirto vecāku ģimenes. 16 % 
atraitņu ģ imenes j n 16 % vientuļo m. i u ģimenes. 
Apsekojuma dati parādīja, ka 78 % aptaujāto (75 % bērnu no pilncjām 
ģimenēm ar abiem bērnu vecākiem un 3% bērnu no vientuļo māšu 
ģimenēm) ģ imenes situācija sakarā ar vecāku laulības iziršanu vai stāšenos 
atkārtotā laulībā v iņu dzīves laikā praktiski nebija mainījusies, 15 
X — m a i n ī j ā s v ienu reizi (pilna ģ l m e n a - n e p i l n a ģimene) , 6%—mainījās 2 
reizes (pilna ģ imene—nepi lna ģ imene—ģimene ar patēvu vai pārrāti), bet 
1 X tā bija izmainījusies 3 un vairāk reižu. 
Pētījumā konstatējām, ka sekmju līmenis skoiēniem no pilnajām 
ģimenēm k o p u m ā bija augstāks nekā skolēniem n o nepilnajām ģimenēm 
un ģ imenēm ar patēvu va i pamāti. Vidējā atzīme galvenajos mācību 
priekš, .ietos p a r iepriekšējo trimestri lielāka par 4,0 ballēm bija 40 X 
bērnu n o pi lnaj i m, 36 % b ē r n u no nepilnajām un tikai 19 X bērnu no 
ģimenēm ar patēvu vai pamāti. Turpret ī v idējā atzīme līdz 3,0 ballēm bija 
6 % s k o l ē n u n o pilnajām, 9 % - n o nepilnajām u n 14 X — n o ģimenēm ar 
patēvu va i pamāti . 
1. tabula 
Skolēnu sekmība atkarība no ģimenes tipa (procentos) 
člmorMM tipi Ш к а а е г 
fidz 3,0 oilUirr. a.1-*.o ьайм 4.1-5,0 be*** 
Pilna ģ imene ar abiem bērnu 
vecākiem 6 54 40 
Ģimene ar patēvu vai pamāti 
Nepi lns ģlmene,tai skaitā: 
šķirto v f гаки ģ imene 
*4 67 1 9 
6 55 39 
atraitņu ģ imene 








B ē r n u • • k m ī b M sa l īdz ināšana a t s e v i š ķ u a p a k š t i p u nep i lna jās 
ģ i m e n ē s paradī ja , ka šķ i r to v e c ā k u ģ i m e n i * b ē r n u s e k m ī b a * l īmenis b i ja 
a u g s t ā k s n e k ā at ra i tņu u n v i e n t u ļ o m i š u ģ i m e n ē s ( s k a t 1.tabulu) . S ē m i 
n o nepi lna jām ģ i m e n ē m 2,5 r e i z e s b i e ž ā k n e k ā b ē r n i n o p i lna jām 
ģ i m e n ē m k i g a l v e n o n e l a b v ē l ī g o f a k t o r u , k a * k a v ē v i ņ u s mācīt ies 
atb i latoš l s a v ā m apē ļām, minēja n e g a t ī v u morā l i p s i h o l o ģ i s k o kl imatu 
ģ i m e n ē u n 2 ra i zes b i e ž ā k - n e a p m i e r i n o š u s mater iā los u n dz īvok ļa 
aps tāk ļus . 
Apsekota jās ģ imenēs vēro jama sekmības diferenciāci ja atkarībā n o 
v e c ā k u izglīt ības l īmeņa u n bērnu skaita ģ i m e n ē . S k o l ē n u sekmības l īmenis 
Ir augstāks ģ imenēs ar sa l īdz inoš i mazāku b ē m u skai tu u n augstāku 
v e c ā k u izglīt ības l īmeni. T ā , p iemēram, pi lnajās ģ i m e n ē s ar i b ē m u v idējā 
atzīme lielāka par 4,0 bal lēm bija 46 % , ar 2 b ē r n i e m - 4 0 %, ar 3 u n vai rāk 
b ē r n i e m — 3 2 % aptaujāto , bet pi lnajās ģ i m e n ē s , ku rās b ē r n a vecākiem bija 
augstākā I z g l ī t ī b a - a t b i l s t o š i 54 %, 52 % u n 45 V Nepi lnajās ģ imenē*, 
kurās mātei bija augstākā izgl ī t ība, v i d ē j i atzīme lielāka par 4,0 ballēm bija 
45 % aptaujāto n o ģ imenēm ar 1 b ē r n u u n 42 % - n o ģ i m e n ē m ar 2 bērniem. 
A u g s t ā k u v ien īgo b ē m u sekmības l īmeni var I zskaidrot s r laika 
f a k t o r u - ģ i m e n i * ar mazāku b ē r n u « k a i t u vecāk i v a r veMR vairāk laika 
individuālām n o d a r b ī b ā m (ari m ā c ī b u v ie las p a s k a i d r o š a n a i u n kontrolei) ar 
katru b ē m u . 
Galven ie faktor i , kas nosaka to , ka o ē r n u kva l r tpAv i* atttstibae Imanta 
nepi lnajā* ģ i m e n i * kopumā Ir zemāko n e k ā pi lnajā* ģ imenes ar ab iem 
b ē r n u vecākiem, Ir nepi lno ģ imeņu saf idz lnoei sl iktāki materiāl i* apstākļi 
u n b ē m u u z r a u d z ī b a * Iespēja* (sev išķ i v e c u m ā adz ' s g a d i e m , kad bērna 
person ības attīstība nor i* v ts lntensrvāk) , k i arī negat īvs 
morāl i ps iho loģ iska is klimats nepi lnajās ģ i m e n ē s . 1 J ā a t z ī m ē , ka aptaujāti* 
1 Зэеоа Л. Социально- демографическая характеристика неполное семьи а 
ПшпП'ипП ССР // Воспроизводство населения и ,-емографичес«эя 
попитиаа.-Рига. 1988.-С. 82-95. 
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skoHni n o nepilnajām ģimenēm salīdzinājumā or aptaujētajlein no pilnajām 
ģimenēm 5 reizes biežāk savas ģ i m e n e s materiālos apstākļus novērtēja kā 
ļoti sliktus, 2 reizes b i e ž ā k - k ā neapmierinošus u n otrādi —1,a reizes retāk 
k ā apmierinošus un 2 reizes retāk kā ļoti labus . 1 
Apseko juma rezultāti l iec ina, ka sko lēnu sekmju līmenis ģ imenēs ar 
v idē ju materiālo nodroš inā jumu Ir labāks g a n sal īdz inājumā ar ģ imenēm, 
kuru materiālie apstākļi Ir « l ik t i , g a n ari s e l ī d z i n i j u m ā ar ģ imenēm, kuru 
materiālie apstākļ i pēc aptaujāto subjektīva novērtējuma bija ļoti lab i . 
Ac īmredzot , bē rnu vecāki , kur i aktīvi iesaistās sabiedr iskajā ražošanā 
un materiālā z iņā pi lnīgi n o d r o š i n a savas Imenes, m e z iaika atlicina 
bērnu audz ināšanai , š i e m vecākiem var būt arī atšķir īga 
vērt ibor lentāci ja . 
Mūsdienu aabledrībā ir p ieaugušas pi esības bērnu i n t e l e k t u ā l a i un 
fiziskajai attīstībai. S o c ' a i i z ā c i j a s process Ir kļuvis sarežģītāk; , tāpēc vecāki 
saviem bēmiem p a r a l ē l i nodarbībām vispārizglītojošajās skolās cenšas 
radīt iespējas p a p i l d u s nodarboties ar mūziku, spor tu , apgūt svešvalodas, 
u.c. Mūsu apsekojuma dati ļāva salīdzināt ārpusklases n o d c r b ī D u b iežumu 
bērniem n o pilnajām un nepilnajām ģimenēm. Izrādījās, ka nepilnajās 
ģimenēs bērnu īpatsvars, kuri nodarbojās ar sportu (31 % ) , bija par R 
procentu punktiem m a z ā k s nekā pilnajās ģimenēs. Mūzikas akotu 
apmeklēja 9 % aptaujāto no pilnajām un 6 % - n o neoHnajām ģimenēm. 
Tikai nedaudz m a z ā k a s atšķirības vērojamas svešvalodu apguvē un 
līdzdalībā tehniskajā jaunradē. 
Kopumā ārpusklases nodarbībās bija iesaistījušies 77 % skolēnu no 
pilnajām un 66 % - n o nepilnajām ģimenēm. Ārpusklases nodarb ību 
biežums skolēniem dažādos nepilnās ģimenes apakštipas bija atšķirīgs: 
šķirto vecāku ģimenēs ārpusklases nodarbības apmeklēja 71 % , atraitņu 
ģimenēs -65 % , bet vieniu.o māšu ģ i m e n ē s - t i k a i 44 % aptaujāto. 
1 taimeros mulcr l i io apstākļu noskaJdroiaaai tika Izmantota d/.vea līmeņa 
psiholoģiska* mērīšanas metodika. Atbik'e» alternatīvas tika Izveidota». 
dJWcnccJot jpa-e.ma Iespēja» ftlmcrēs. 
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Iespējams, ha tieši nepi lno ģ imeņu ierobežotās materiālās iespējas neļauj 
bērniem no nepilnajām ģimenēm vienl īdz Intensīvi a r bērniem n o pilnajām 
ģ'menēm Iesaistīties ārpusklases nodarb ībās , kuras prasa z ināmus 
materiālus l īdzekļus. Ārpusk lases nodarb ības apmeklēja 71 % skolēnu n o 
nepilnajām ģ imenēm, kuru materiālie apstākļi bija ļoti labi, u n 61 * 
skolēnu no nepilnajām ģimenēm, kurās aptaujātie savas ģ imenes materiālo 
stāvokli novērtēja kā ļoti s l iktu. 
M ū s u a p s e k o j u m s parādīja ar i ā r p u s k l a s e s n o d a r b ī b u b iežuma 
di ferenciāc i ju atkarībā no v e c ā k u Izg l ī t ības l īmeņa u n bērnu akalta 
ģimenē. Ā r p u s k l a s e s n o d a r b ī b ā s bija iesaist ī jus ies 76 % aptaujāto no 
nepi lnajām ģ i m e n ē m , kurās mātei b i ja augstākā izg l ī t ība u n tikai 62 % 
aptaujāto n o nepi lnajām ģ i m e n ē m , k u r ā s mātei b i ja pamata un v idē jā 
v ispārē jā Izgl ī t ība. Sko lēn iem n o pi lnajām ģ imenēm atbi lstošie rādītāji 
bija 81% ur. 03%. š i e dat i l iec ina p a r t o , ka iedz īvotā j i ar sa l īdz inoš i 
a u g s t ā k u Izg l ī t ība* līmeni b iežāk a p z i n ā s ā r p u s k l a s e s n o d a r b ī b u 
nep iec iešamību v i spus īga i b ē r n u p e r s o n ī b a s att īst ībai u n aktīvāk nekā 
Iedzīvotāj i ar z e m u Izgl ī t ības l īmeni Iesaista s a v u s b ē r n u s šajās 
n o d a r b ī b ā s . 
Ārpusk lases nodarbības apmeklēja 69 % s k o l ē n u n o nepilnajām 
ģimenēm, kurās bija 1 vai 2 bērn i u n Ūkai 45 % aptaujāto no 3 un vairāk 
bērnu ģimenēm. Nepi lna ģimeņu vienīgie bērn i biežāk nekā bēml n o 2 un 
vairāk bērn i ! ģ imenēm apmeklēja mūzikas s k o l u , nodarbojas ar 
māksliniecisko pašdarb ību , mācījās s v e š v a l o d a s , bet retāk nodarbojās ar 
s p o r t u . 
Aptaujas anketā bija jautājums 'Kāda t ipa māc ību Iestādē J ū s domājat 
mācīties pēc 9.(12.) klases beigšanas?" Izrādījās, ka s k o l ē n u īpatsvars, kuti 
pēc 9.klases be igšanas plāno mācīties v idussko lā , pi lnajās ģimenēs ir par 
17 procentu punkt iem lielāks, turpretī tehnikumos - p a r 5 procentu 
punktiem mazāks u n profesionāli tehniskajās s k o l ā s - par 7 procentu 
punktiem mazāks nekā nepilnajās ģ imenēs . T ikai 1 % aptaujāto no pilnajām 
ģimenēm un 6 % - n o nepilnajām ģ imenēm atbi ldēja, ka pēc 9.klases 
beigšanas viņi nemācīsies. V idussko lā mācīties plānoja 82 % aptaujāto n o 
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pilnajām un 6C % - n o nepilnajām ģimenēm, kurās bija 1 bērns. 2 b ē m u 
ģimenēs atbilstošie rādītāji bija 72 % un 52 %, 3 un vairāk b ē m u 
ģimenēs - 61 % u n 4 4 % . 
Aptaujātie v idusskolēni pēc 12. klasas beigšanas galvenokārt plānoja 
turpināt mācības augstskolās (84 % skolēnu nu pilnajām un 78 % — n o 
nepilnajam ģimenēm). Iestāties tehnikumos bija nolēmuši 6 % aptaujāto no 
pllnalām un 12 % - - n o nepilnajām ģimenēm, profesionāli tehniskajās 
s k o l ā s - a t b i l s t o š i 3 % un 2 % , bet 7 % aptaujāto no pilnajām ur, 8 % - n o 
nepilnajām ģimenēm etblldōja, ka pēc v idusskolas beigšanas mācības 
neturpinās. 
Rezumējot apsekojuma rezultātus, var teikt, ka jaunas paaudzes . 
kvalitatīvās att īst ības I i m e n i 3 kopumā nepilnajās ģ imanēs Ir zemāks 
nekā pilnajās ģ imenēs . Tāpēc ar mērķtiecīgas demogrāf iskās pol it ikas 
pasākumiem nepiec iešams nost ipr ināt ģ imenes ar abiem bērnu 
vecākiem un ve ic ināt nepi lno ģ imoņu skaita samazināšanos. Š ā d u 
pasākumu k o m p l a k s s Ir Ietverts nacionālās programmas "Latvijas 
Iedz īvotā j i ' apakšprogrammā ' Ģ i m e n e s st ipr ināšana u n dzimst ības 
veicināšana*. 
Jaunās p a a u d z e s kvalitatīvās attīstības līmeņa paaugstināšanai 
nepieciešams plaši propagandēt psiholoģijas un pedagoģi jas atziņas, bet 
Izglītības iestādēs lietderīgi regulāri organizēt lekciju kursus psiholoģijā un 
pedagoģi jā bērnu vecākiem. A i masu informācijas līdzekļu palīdzību 
jāsekmē sabiedr iskās domas orientācija vecāku atbildības par bērnu 
audzināšanu pastipr ināšanai. 
Gadī jumos, kad ģimene nespēj kvalitatīvi izpildīt savas funkcijas, 
nepietiekošā bērnu nudzināšana ģimenē ir jākompensē skolā un citos 
sociālajos Institūtos. Par sabiedriskās audzināšanas svar īgu principu ir 
jākļūst diferencētai pieejai bērniem no dažādu tipu ģimenēm. Pastiprināta 
uzmanība ir jāpievērš bērniem n o nepilnajām ģimenēm un ģimenēm ar 
patēvu vai pamāti. 
Jāaktivizē dažādas sabiedriskās organizācijas darbam sr bērniem nc 
nepilnajām un nelabvēlīgajām ģimenēm. Jāatzīmē, ka tādas sab iedr i sks 
* 
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organizāci jas kā Bernu f o n d s u n Ku l tū ras f o n d s spē j īg iem bērniem Jau 
Izmaksā s t ipendi jas . Materiāli pabalstot ģ imenes , ku rās bērn iem ir z ināmas 
dotības v ienā va i o t r i mākslai , v a i kultūras jomā, tiek radīti labvēlīgāki 
apstākļi b ē r n u spē ju i z k o p š a n a i Š o p ie redz i nep iec iešams attīstīt 
A p s v e r a m s c r i jautājums par to , lai v i d u s s k o l ā s spēj īgākaj iem v e c ā k o k lašu 
skolēniem n o materiāli maznodroš inātām ģ i m e n ē m Izmaksātu st ipendi jas . 
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Р Е З Ю М Е 
К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е Р А З В И Т И Е М О Л О Д О Г О П О К О Л Е Н И Я В С Е М Ь Я Х 
Р А З Л И Ч Н О Г О Т И П А 
В статье анализируются данные обследования учащихся 
общеобразовательных школ городов Латвии, проведенного О т д е л о м 
демографии Латвийского Университета о конце 1989/1990 учебного года : 
целью выявления некоторых показателей, характеризующих качественное 
развитие д е т е й (уровень успеваемости, активность на внеклассных э?кятиьх, 
продолжение учебы после окончания 9 (12) класса). Качественное развитие 
м о л о д о ю поколения исследовалось в зависимости от типа, а также 
демографических и социально-экономических характеристик семьи. Данные 
обследования показали, что в целом качественное развитие д е т е й из семей 
с неродными родителями и в неполных семьях обеспечивается на более 
низком уровне, чем д е г е й из полных семей с обоими п о д ц е л я м и . С р е д и 
отдельных подтипов неполной семьи в семьях одиноких матерей уровень 
качественного развития д е т е й был более низким, чем в семьях адов 
(вдовцов) и разведенных родителей. Представляется целесообразным 
проведение ряда мероприятий, направленных на укрепление полной семьи 
с обоими родителями и на сокращение численности неполных семей . Для 
улучшения качественного развития подрастающего поколения необходимо 
также проведение таких мероприятий, как пропаганда психологических и 
педагогических знаний, повышение педагогической культуры родителей, 
ориентация общественного мнения на повышение ответственности 
родителей за воспитание детей , активизация общественных организаций 
для работы с д е т ь м и i n неполных и неблагополучных семей. 
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Zigrīda G o i a 
Latvijas Universitāte 
BĒRNU TAUTĪBA UN APMĀCĪBAS VALODAS 
PROBLĒMAS LATVIJAS REPUBLIKĀ 
Latvija* Iedzīvotāju etniskai* sastāvs nepārtraukti mainas. Republikā 
pašreiz dzīvo un strādā vairāk nekā 100 d a ž ā d u tautību Iedzīvotāji. Pēckara 
per iodā latviešu skaits к palielinājies (no 1297,9 tūkst. d i v . 1959.gadā līdz 
1387,8 t ū k s t d lv . 1989.gadā), bet v iņu īpatsvars republ ikas Iedzīvotāju 
kopskaitā samazinājies (urtlecīgl n o 82,0 X l īdz 52,0 X ) . Šajā periodā 
Ievērojami pieaudzis krievu tautības Iedzīvotāju skaits (par 349,1 t ū k s t 
ci lvēku), kā ari baltkrievu (par 58,1 t ū k s t ci lvēku) u n ukra iņu (62,7 t ū k s t 
ci ivēku) ska i t s 1 . Samazinājies poļu, I gauņu u n ebreju taut ību iedzīvotāju 
skaits. Pārmaiņas nacionālajā sastāvā rada n e tikai migrāci ja u n katras 
tautcs (latviešu, kr ievu, u i va iņu u.c.) dz imušo u n mirušo skaita attiecība, 
bet ari etniski Jaukto laulību biežuma u n ģ imenē va ldošā nosl iece viena vai 
otra laulātā va lodas u n kultūras v irz ienā, š a j o s p r o c e s o s liela nozīme ir ari 
skolai . Hepublikā Jau vairākus g a d u desmitus mācības skolā notiek tika! 
latviešu u n kr ievu valoda. 50. u n 60. g a d o s , l ikvidējot nel ielās pi lsētu un 
lauku skolas , apvienojot tās, ve idojot d ivp lūsmu skola* u n atsevišķo* 
gadījumos veidojot tikai sko las ar k r ievu apmācība* va lodu , It sevišķi 
Latgales lauku ra jonos , republ ikā izveidojusies situāci ja, ka pat latviešu 
bērniem n e v ienmēr bija Iespējams Iegūt v ispārē jo Izglītību dzimtajā valodā. 
I lgus g a d u s šāda Iespēja bija liegta a r i citu t a u t ī b u - u k r a i ņ u , baltkrievu, 
l ietuviešu, ebreju, Igauņu u t t bērniem. 
V ispi rms aplūkosim stāvokli Latvijas Republ ikā līdz 1940. gadam. Pirmā 
kara dzimtajā va lodā varēja Iegūt n o tikai pamatizgl ī t ību, bet a r i vidējo 
izglītību. 1938./39. māc. g a d i Latvijā bija 2117 d a ž ā d a veida mācību 
lestādo*, n o kurām 1904 bija tautskola*, 9 4 - z e m ā k ā s arodskola*, 
1 1 4 - v i d u s s k o l a s , 12—augstākās arodskolas u n Institūti u n 3 akadēmiskās 
t 1вв9. a ^ » V i » M v t > r H b M t t u t « t » k » h ī « « n » » r » z u l U i l . - R , l »90. -3. ipp. 
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mācību iestādes. Pēc mācību valodas no visām 1904 tautskolām 1506 bija 
latviešu, ĪSO krievu, 71 vācu , 62 ebreju, 16 po ļu , 11 lietuviešu, 4 igauņu, 1 
baltkrievu u n 83 apvienotu tautību skolas. Latviešu skolu procentuāli 
visvairāk bija Vidzemē (96,6 % j , Zemgaiē (87,0) un Kurzemē (8C,1), b<n 
mazāk Latgalē (69,9) un ari Rīgā (53,2 % ) 1 . 
N o vis iem tautskolu skolēniem (231,5 tūks t cilvēku) latviešu skolas 
apmeklēja 186, E t ū k s t b ē m u , krievu skolas —16,9 tūkst , e b r e j u - 3 , 7 
t ū k s t , vācu—6,1 t ū k s t , poļu—2,1 tūks t bēmu. Ievērojami mazāk b ē m u 
apmeklēja l ietuviešu (531 bērns ) , Igauņu (114 bērni) un baltkrie'*u skolas 
(168 bērni) . Gandr īz 9 tūkstoši b ē m u apmeklēja apvienotu ta'itību skolas. 
Daudzas tautskolas bija nelielas, it sev išķi , sal'dzinot ar mūsdienām. 
Dažādu taut ību skolas bija atšķirīgas pēc lieluma. Vidēji v ienā eoreju 
tautskolā mācījās 157 bērni , p c ļ u - 1 3 3 . la tv iešu -124, k r ievu—113, 
vācu — 86, l ietuviešu — 48 un Igauņu tautskolā s - 29 sko lēn i 2 . 
V idējo Izglītību varēja iegūt ģimnāzijās un arodu v idusskolās. 1937/38. 
mācību gadā republikā bija 77 ģimnāzijas un 37 arodu v idusskolas. N o 
v isām 114 v idusskolām latviešu skolu bija visvairāk (88 skolas). Ievērojams 
bija ebreju sko lu (11) u n vācu skolu (8) skaits. Pārējo tautību v idusskolu 
skaits bija neliels: 3 krievu skoias, 2 poļu , 1 l ietuviešu u n ' apvienoto tautību 
skola. V idusskolēnu skaitā latviešu īpatsvars bija mazāks nekā tautskolu 
audzēkņu skaitā, turpretim ebreju un vācu skolēnu īpatsvars v idusskolēnu 
skaitā bija Ievērojami augstāks nekā tautskolu audzēkņu skal 'ā (1. tabula). 
Pašreiz republikā veikti pasākumi, lai uzsāktu apmācību nacionālo 
minoritāšu valodās. Atvērta Padomju Savienībā pirmā ebreju skola, R īgas 
v idusskolās izveidotas k'ases, kurās mācības noiiek p o ļ u un Igauŗ.u 
va lodās , Daugavpil ī atvērta eksperimentālā pamatskola, k u r i mācības 
notiek latviešu, krievu un po ļu valodās. Vairākās ~ko4ās brīvdienās 
darbojas k lases citu P S R S tautu valodu apgūšanai . Šis darbs i r jāturpina, 
lai ne tikai R īgā un Daugavpil ī , bet arī citās repubtkka* pilsētās un r r j s n o s 
1 Litvl ļa nkaHloi 1 9 3 S . - R . 1 9 3 8 . - 1 1 6 IDU. 
2 Turpat.- tie.lpp 
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mazākumtautību Iedzīvotāji v i smaz pamatskolas Izgl īt ību varērtu Iegūt 
dzimtajā va lodā. Lai organizētu ukraiņu, baltkr ievu, p o ļ u , l ietuviešu u n citu 
tautību bērniem g r u p a s pirmsskolas b ē m u iestādes , k lases skolās vai 
skolas, nepieciešams noskaidrot d a ž ē d u taut ību b ē m u skaitu republikas 
pilsētās un rajonos. 
1. tabula 
Atsevišķu tautību skolu un skolēnu īpatsvars Latvijas Republikā 
1937./30. māc. gadā 1 (procentos) 
Valoda Tautakolaa VtoatakolM Skolēni ar apmācību valodu tautakolaa vtduaakolaa 
Latv iešu 
Kr ievu 




I g a u ņ u 
Baltkrievu 


































* Punkta norida uz to, ka attleclgala Maluma Ir mazāka par 0,05. 
1989. gada tautakaitas sākotnējā Informācijā Ir z iņas p a r bērnu skaitu 
u n tautību katra a t s e v i š ķ i v e c u m i republ ikāniskās pi lsētās un ra jonos. 
B ē m u etniskais sastāvs republ ikas lielākajās pilsētās u n rajonos būtiski 
atšķiras. Latviešu b ē m u īpatsvars augstāks Ir repub l ikas ra jonos, bet 
zemāka lielākajās pilsētās. Visās republ ikāniskajās pi lsētās, Izņemot 
J e l g a v u u n Jū rmalu , latviešu tautības b ē m u skarts ir mazāks nekā krievu 
b ē m u skaits. Vērojama tendence samazināties latv iešu īpatsvaram un 
strauji palielināties s lāvu , It sevišķi kr ievu tautības b ē m u īpatsvaram. Pārējo 
tautību b ē m u īpatsvars Ir neliels. V idēj i republ ikāniskās pilsētās ukraiņu 
b ē m u īpatsvars v e c u m i l īdz 15 gadiem ieskaitot Ir 3,1 %, b a l t k r i e v u - 2 , 9 %, 
p o ļ u — 1 , 7 %. Pav isam neliels ir l ietuviešu, ebre ju u n c i tu tautību b i m u 
īpatsvars. 
Latvija akallļoa 1 аза. - R , 1930. -11S. -12л.1рр. 
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Pieņemot 15 bērnus par minimālo bērnu skaitu, k u r i nepieciešams, lai 
Izveidotu minoritāšu bērnu g rupu pirmsskolas bērnu iestādē vai klasi s k o l i , 
Izrādās, ka gandr īz visās pilsētās var organizēt atsevišķas grupas u n klcses 
vismaz pamatskolā ukrelņu, baltkrievu, poļu, l ietuviešu un ebreju bērniem. 
A p m ā c ī b a un z ināšanu ieguve dzimtajā valodā pozitīvi ietekmēs bērnu 
garīgo attīstību u n nacionālās pašapziņas ve idošanos . Rīgā šādas grupas 
bērnudārzos un klases skolās Ir iespējams organizēt v is iem Iepriekš minēto 
tautību bērniem, Liepājā un Daugavpi l ī—vismaz īrīs minēto tautību 
bērniem, J e l g a v ā , Jūrmalā un V e n t s p l l ī - v i s m a z d ivu tautību bērniem (2. 
tabula). . . 
2.tabula 
Atsevišķu tautību bērnu vidējais skaits vecumgrupā un 
īpatsvars kopējā bērnu skaitā republikāniskajās pilsētās 1989. 
gada sākumā 
Pilsētas Bērnu vidējais akalta vecumgrupa*. cavekt 



























































• Šeit un Utek bērnu vMeJtta akalta vecumgrupa aprēķināt», dalot kopējo bērnu aktau 
vecums no 0 Mi 15 gadiem ar 16. 
Šeit un sekoto te* tabulae punkts norada uz to, ka attiecīgais Metuma к mazāka par *,S. 
Republikas ra jonu Iedzīvotāju l ielāko daļu veido latvieši . Tiksi Э rajonos 
latviešu īpatsvars Ir mazāks par 50 % ( R ē z e k n e s - 4 7 , 6 , Krās lavas -41 ,4 «*n 
D a u g a v p i l s - 3 4 . 2 ) . Pie tam 15 rajonos no 26 rajoniem latviešu tautibas 
bērnu īpatsvars Ir lielāks par 75 procentiem. Turpret im 4 rcpuļjaikānijkajae 
pilsētās (Rīgā, Rēzeknē, l iepā jā , Daugavpilī) u n 2 rajonos (Rēzetutes un 
Daugavpils) kr ievu tautības bērnu skaits Ir iielāks par latviešu b ē r n u < 
Pārējo tautību bērnu skaits un īpatsvars rajonos ir neliets. 
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Aprēķini liecina ka atsevišķas g rupas pirmsskolas bērnu iestādēs un 
klases skolās minoritāšu bērniem teorētiski Ir Iespējams organizēt 
14 rajonos. Turklāt šin bērni dz īvo ne tikai pi lsētās, b s t ar i lauku apvidos. 
L īdz ar to šādu g r u p u vai k lašu organizēšana arī minētajos rajonos reāli ne 
vienmēr b u s lespēlama. 
3. tabula 
Atsevišķu tautību bēmu vidējais skaits vecumgrupā un 
īpatsvars kopējā bērnu skartā republikas rajonos 1989. gada 
sākumā 





18 11 59,7 
75,2 
32,6 
14,3 31 5 23 
Dobeles 28 29 4 19 65,9 21,7 
Liepājas 23 10 1 33 812 10,4 
O c r e s 22 23 6 3 72,5 21,5 
Tukuma 22 16 3 4 81,0 12,7 
Valmieras 1B 12 2 2 81,8 13,4 
Jēkabpi ls 16 19 9 6 62,7 30,5 
Jelgavas 15 36 5 9 65,3 23,4 
Daugavpi ls 15 31 56 4 342 48,8 
Kuldīgas 15 6 1 6 862 6.4 
C ē s u 12 8 4 1 85,8 11,2 
L imbažu 11 5 1 2 88,3 6.9 
Alūksnes 11 - 3 „ 79,3 16,0 
Krāslavas 10 87 23 1 41,4 35,3 
Velkas 10 8 1 1 77,9 16,9 
Madonas 9 8 2 1 842 12,6 
Saidus 3 4 2 32 86.5 5,9 
Ludzas 7 18 2 1 50,0 44,1 
Alr&raukle* 7 7 3 7 78,3 172 
Tc-'su 
B n t a i 
7 А 1 2 02 7 3 9 / 
6 Щ 3 
• « i ' 
74,4 22^8 
Proiļu 5 в 6 1 61,6 34,1 
Rēzeknes к •J 1 47 в ЛЯ Q 9 а* •a 41 ,o G. i lbencs 5 3 1 1 84,8 12,7 
Ventspils 4 1 1 1 86,5 9,5 
Pajonu sknlts , k u ­
ro^ vidējais bērnu 
skaits v e c u m g r u p ā 
Ir 15 un vairāk 










• - - ' 
149 
M i n o r i t ā š u b ē r n u g r u p u u n k lašu o r g a n i z ē š a n u Ietekmēs ne t ikai 
b ē r n u ska i ts p i lsētā vai r a j o n ā , bet arī v e c ā k u uzskat i . Ne v i s i v e c ā k i 
v ē l ē s i e s , lai t o b ē r n i m ā c ā s tajā v a l o d ā , k u r u pārva lda paši v e c ā k i . 
Pēc 1989. gada tautskaites datiem, 89,9 % no visiem republikas 
Iedzīvotājiem par dzimto va lodu uzskata savas nācijas va lodu. 
Visaugstākais to iedzīvotāju īpatsvars, kur i par dzimte uzskata savas 
tautības va lodu , Ir s iarp krieviem (98,8 %) un latviešiem (97,4 % ) , Jo 
latviešiem un krieviem ir plašākas iespējas lietot savas tautības va lodu 
darbā un sadzīvē, lietot to bērnudārzos un mācīties skolā dzimtajā valodā. 
K ā redzams no 3. tabulas , visl ielākais ukra iņu tautības b ē r n u v idējais 
skaits v e c u m g r u p ā Ir R īgas ra jonā (66 bērni ) un R īgas reģ iona ra jonos 
(Bauskas , Dobe les , O g r e s , T u k u m a , J e l g a v a s ) . J ā u z s v e r , ka v i s o s Rīgas 
reģiona r a j o n o s arī baltkr ievu bērniem Ir Iespējams ve idot g rupas 
p i rmsskolas b ē r n u iestādēs un k lases sko lā , Jo vidējais baltkr ievu bērnu 
skaits v e c u m g r u p ā svārstās n o 16 bērniem Tukuma ra jonā l īdz 68 
bērniem R īgas rajonu. V is l ie lākā ukra iņu u n baltkr ievu taut ību bērnu 
koncentrāci ja i r Rīgas rajonā un pārējos R īgas reģ iona ra jonos. 
Vislielākais poļu tautības bērnu skaits ir Daugavpils, Krāslavas un Rīgas 
rajonā. Lietuviešu tautibas bērnu skaits ievērojami lielāks ir Lietuvas Republikas 
pierobežas rajonos (Seklus, Liepājas, Bauskas u n Dobeles rajonos). 
12 repub l ikas rajonos ukra iņu , baltkr ievu, p o ļ u , l ietuviešu un ebre ju 
bērnu v idē ja is skaits v e c u m g r u p ā ir v isa i nel iels ( n o 1 l īdz 12 bērn iem) , 
un l īdz ar to š ā d u g r u p u u n k lašu ve idošana ir problemāt iska. 
Pārējo tautību iedzīvotājiem savas valodas pielietošanas iespējas ir stipri 
Ierobežotas, un iedzīvotāju īparsvars, kas par dzimto uzskata savas nācijas 
valodu, ir neliels, liecinot par stipru mazākumtautību iedzīvotāju asimilācija No 
republikā dzīvojošiem čigāniem par dzimto uzskatīja savas tautibas valodu 84,7 
%, no l ietuviešiem-63,9 %, Igauņiem—50.3 %, ukraiņiem-49,5 %, 
vāc ieš iem-34,0 %. baltkrieviem-32,2 %, poļ iem-27,3 % un ebrej iem-22,5 %. 
Kcpš 1959. gada visu Latvijas mazākumtautību vidū fizņeraot čigānus) nemhļgi 
rtiuzSnājies to cUvēku īpatsvars, kas savas tautas valodu uzskata par cbarnto. 
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Spridzinot bērnu etnisko sastāvu republikā ar visu Iedzīvotāju etnisko 
sastāvu, redzams , ka latviešu tautību bērnu īpatsvars (54,5 % 1989.g.) kopējā 
bēr.tu skaitā nedaudz pārsniedz So īpatsvaru v isos iedzīvotājos (52,0 %). šāda 
likumsakarība novērojama gandnz v isos republikas rajonos, Izņemot Latgales 
rajonus (Preiļu, Ludzas , Rēzeknes, Krāslavas un Daugavpils) . Šādai 
likumsakarībai eaglabājoties nākotnē, latviešu īpatsvars kopējā iedzīvotāju 
ckartā pakāpeniski var palielināties. Piemēram, Bauskas rajonā latviešu 
īpatsvars bēmu kopskaitā ir 75,2 %, bet kopējā Iedzīvotāju ska i tā -68 ,4 %. 
Republikas rajonos šī starpība svārstās no 6,8 % punktiem Bauskas rajonā 
l īdz mīnus 5,7 % punkt iem R ē z e k n e s rajonā. Šī s tarp ība vislielākā Ir 
ra jonos, kuros latv iešu b ē r n u īpa tsvars Ir l ielāks par 75 % (Bauskas raj . 
0,8 % punkt i , S a l d u s 5,8, G u l b e n e s 4,8, A i zk rauk les 4,6, C ē s u 4,5, 
A lūksnes 4,3 % punkt i ) . Turpret im 5 republ ikas ra jonos , kuros latviešu 
bērnu īpatsvars ir n o 34 % l īdz 62 % , š ī s tarp ība ir negat īva , Izņemot Rīgas 
rajonu (Rēzeknes ra j . -5,7 % punkt i , L u d z a s -3,4, Pre i ļu -1,9, Daugavpi ls 
u n Krās lavas raj . -1,7 % punkti ) . Šāda pati sakar ība Ir novēro jama 
republ ikāniskajās pi lsētās, Izņemot R ī g u un J ū r m a l u . 
B ē r n u un v i s u iedz īvotā ju e tn iskā sas tāva atšķ i r ības ve ido jas g a n 
iedz īvotā ju a t ražošanās , g a n arī migrāc i jas p r o c e s u Ietekmē. S v s i ī g a 
nozīmo Ir iedz īvotā ju v e c u m s a s t ā v a m atsev išķās teritoriālajās v ien ībās . 
Sākot ar 1983. g a d u , d z i m u š o b ē r n u skai ts Latv i jā ievēro jami 
pa l ie l inā jās . 1982. g a d ā r e p u b l i k ā p i e d z i m a 3,7 tūkāt , b ē r n u , b e t 
1983. g a d ā j a u 40,6 t ū k ā t b ē r n u . L ī d z 1988. g a d a m r e p u b l i k ā 
p a k ā p e n i s k i pa l i e l i nā jās n a t ika i d z i m u š o s k a i t s , bet s r i l a t v i e š u 
ī p a t s v a r s d z i m u š o b ē r n u skai tā ( n o 50,4 % 1980. g a d ā l ī d z 53,9 % 
1989. g a d ā ) . T a s poz i t īv i Ie tekmēja b ē r n u e t n i s k o s a s t ā v u n o la tv iešu 
taut ības v i e d o k ļ a . 
v isos republikas rajonos, Izņemot Jelgavas, Liepājas un Rīgas rajonu, 
iaftešu īpatsvars bēmu kopskaitā vecumā no 0 līdz 6 gadiem Ir ietāks nekā 
vecumi n o 7 5dz 15 gadiem. Palielinoties latviešu īpatsvaram vecumā no 0 I d z 6 
gadiem, samazinājies krievu un baltkrievu īpatsvars. 
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Republ ikas rajonos novērojama arī tāda interesanta l ikumsakarība—par 
0,1 l īdz 0,9 % punktiem ukraiņu īpatsvara bērnu kopskaitā vecumā no 0 līdz 
6 gadiem Ir lielāks nekā vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Turpretim 
republikāniskajās pilsētās, Izņemot Rēzekni, novērojama pretēja 
l ikumsakar ība - latv iešu īpatsvars Ir samazinājies un palielinājies krievu, 
ukraiņu un baltkrievu īpatsvars. 
Neskatot ies uz negatīvajām tendencēm iedzīvotāju etniskajā s a s t ā v i 
republ ikāniskajās pi lsētās, rūpēs par latviešu tautas u n va lodas 
i zdz ī vošanu svar īg i Ir, lai Jebkuras tautības b ē r n s varētu v i smaz 
pamatskolas izglīt ību iegūt dzimtajā v a l o d ā , apgūt valsts v a l o d u u n l īdz 
ar to augs tāko Izglīt ību iegūt latviešu va lodā . 
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Р Е З Ю М Е 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь Д Е Т Е Й И П Р О Б Л Е М Ы Я З Ы К А О Б У Ч Е Н И Я В 
Л А Т В И Й С К О Й Р Е С П У Б Л И К Е 
8 настоящее время в Латвии живут свыше 100 национальностей. 
Удельный вес латышей постепенно уменьшается (с 62,0% в 1959 г. д о 52,0% 
в 1969 г.), н о значительно увеличивается численность и д о л я русских, 
белорусов и украинцев. 
8 республике у ж е пятьдесят л е т обучение в школе ведется только на 
латышском и русском языках. Однако в Латвии д о 1940 годэ были начальные 
и средние школы также с немецким, еврейским, польским, литовским, 
эстонским и белорусским языками обучения. 
П о данным переписи населения 1989 г о д а , удельный вес русских, 
украинцев и белорусов значительно выше в республиканских городах и 
н и ж е — в районах республики. Н е о б х о д и м о создать условия, чтобы д е т и 
разных национальностей могли учиться в школе не только на латышском и 
русском языках, но и на родном языке. Д л я этого целесообразно создать 
национальные группы в детских дошкольных учреждениях и классы в школах. 
Исследование показало, что отдельные группы и классы реально можно 
создать для украинских и белорусских д е т е й в 7 республиканских городах и 
10 районах республики, для польских д е т е й - в 2 городах и 3 районах, для 
литовских д е т е й - в 2 городах и 4 районах, а для eepeee-только в городе 
Риге. 
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Jān is Vītols 
Latvijas Universitāte 
LATVIJAS REPUBLIKAS ĢIMEŅU BUDŽETU 
APSEKOJUMU REORGANIZĀCIJAS METODOLOĢISKIE 
UN ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI 
Pašreiz esoša is ģ imeņu b u d ž e t u apsekojumu tīkls Latvijā tika izveidots 
1952.gadā. T a a vairākkārt paplašināts, taču budžetu apsekojumu 
metodoloģi ja u n organizāci ja būtiski nav Izmainījusies. Latvijā apsekojamie 
ģ imeņu budžet i iekļauti P S R S ģ imeņu b u d ž e t u apsekojumos kā to 
teritoriālā sastāvdaļa . Central izēti tika noteikti u n risināti a-ī ar ģ imeņu 
b u d ž e t u apsekojumiem saistītie programmas un metodoloģiskie Jautājumi. 
T a č u t a g a d , kad dažās P S R S republ ikās izvērsusies v i rz ība uz 
ekonomisko u n valst isko patstāv ību, rodas jautājumi arī par v isas statistikas 
s istēmas u n tai skaitā ģ imeņu budžetu apsekojumu statistikas būt isku 
pārkār tošanu, pakļaujot to v isp i rms pašas republ ikas interesēm ur. 
vajadzībām. 
Latvijas republ ikā pēc suverenitātes deklarāci jas p ieņemšanas 
pakāpeniski ve idojas sava, n o P S R S Valsts statistikas komitejās (VSK) 
t iešas un v iennoz īmīgas vad ības atdalīta republ ikānisko ģimeņu b u d ž e t u 
statistika. Tā lāk atzīmēsim svar īgākās ģ imeņu budže ta tīkla reorganizāci jas 
konceptuālās nostādnes , k u r u novērtēšana u n Ievērošana var dot zināmu 
p r o g r e s u ģ i m e ņ u budžeta tīkla pi lnveidošanā. 
1. A p s e k o j a m o ģ imeņu tīkla Izveidošanai Jālieto dažādas metodes. 
Pamatos at lasei Jābūt balstītai uz varbūtību teor i jas u n matemātiskās 
statistikas Izstrādātajām iz lases metodes pras ībām, taču ģ imeņu budžeta 
tīklā kā autonomu tā sastāvdaļu var ietvert ar? uz brīvprātīgas 
p a š n o t e i k š a n ā s pamatiem Izveidotas budžetu l igzdas, kurās esošie 
respondent ] psrast i apzinīgāk veic budžeta p ierakstus, cenšas panākt 
lielāku datu t icamību. 
2. A p s e k o j u m a tīklam jābūt pēc Iespējas mobilam. Regu lē t i u n 
p lānveld i jā izdara dažādas Izmaiņas apsekojamo ģimeņu sastāvā, lai 
i 
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ģ imeņu b u d ž e t u tīkls v ienmēr s istemātiski uz t ve r tu sevī pārmaiņas 
sabiedr iskajos u n tautsaimnieciskajos p r o c e s o s . 
3. J ā p a n ā k ģ i m e ņ u b u d ž e t u pastāv īgo rotāci ja, nepie ļaujot pārak I lgu 
v i e n u u n to p a š u ģ i m e ņ u a p s e k o š a n u , tādējādi n o v ē r š o t t.s. reģistrāci jas 
n o g u r u m u u n caurmēra stāvoklim atb i ls tošu atb i l žu s n i e g š a n u . Tai p a š ā 
laikā Jāpanāk, lai katra ģ imene b ū t u b e z pār t raukuma apsekota v i smaz 
v ienu g a d u , tādējādi n o d r o š i n o t stabi lu l enākumu- i zdevumu rādītāju 
i e g ū š a n u u n iespē ju izveidot dir arnikas r indas . 
4. Ģ i m e ņ u b u d ž e t u a p s e k o j u m o s l ietderīgi p iemērot daudz fāzu iz las i , 
ve idojot d a ž ā d a p lašuma apsekojuma p a n e ļ u s , l ie lāku skaitu ģ i m e ņ u 
apsekojot pēc šaurākas u n relatīvi v ienkāršākas p r o g r a m m a s , bet mazāku 
ģ i m e ņ u s k a i t u - p ē c p lašākas u n sarežģ ī tākas n o v ē r o š a n a s p rogrammas . 
5. Ģ imeņu b u d ž e t u atlasus pamata i zve idošana i v isnoder īgākie ir 
1989.gada tautas skait īšanas ornmater ini i — i n s i r o k t o i L 1 >in skait īšanas 
iec i rkņu sarakst i , ka arī к а п е з а с . materiāl i . 
6. Ģ imeņu b u d ž e i u tīklu ve ido jo t , plaši jāl ieto strat l f icēšanas 
(t ipoloģiskās g r u p ē š a n a s ) metode, at lasot noteiktu ska i tu v ien ību nev i s n o 
v i sa ģ imeņu k o p u m a , bet atsev išķ i no katras teritoriāl i administratīvās 
g r u p a s . T a s paaugstina Iz lases materiālu reprezentativttāt) . Par g r u p ē š a n a s 
pazīmi Ieteicams Izmantot repub l ikas iedal ī jumu šādās čet rās 
g r u p ā s : republ ikas galvaspi lsēta (R īga j republ ikas pi lsētas, citas pi lsētas 
un pi lsētciemati , lauku apdz īvotās v ietas. 
7. Budžeta tīkla Iz lases otrā p a k ā p ē u n arī apseko jamo ģ imeņu rotāci jā 
jācenšas izmantot "kvotu metod i " , nosakot (aprēķinot) katram sociā l i 
demogrāf iska jam t ipam s a v u k v o t u , t L , a p s e k o j a m o ģ l m e ņ u skaita r o b e ž u 
kopējā ģ imeņu b u d ž e t u tīklā. J a kāds ģ i m e ņ u t i p s atlasē i r pārstāvēts 
vairāk nekā tas paredzēts kvo ta , l ielākās ģ i m e n e s n o Iz lases i zs lēdz . 
Turpret ī , ja k ā d s ģ imeņu tips at lases p r o c e s ā Ir izrādīj ies nepiet iekoši 
pārstāvēts, atlasi turpina l ī d t atbi lstošajai kvo ta i . Konkrētu ģ i m e ņ u 
Izs lēgšana n o i z lases v a i papi ldu at las īšana šai gadī jumā var arī pi lnā mēra 
neatbi lst mehāniskās I z lases s h ē m a i , Jo p r inc ipā v i s a s kāda tipa ģ i m e n e s 
kvotas Ietvaros Ir v ienādtJesīgas tās pārstāvēt Iz lases kopapjomā. 
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8. Iegūtās informācijas vispārināšanai ir derīgi lietot t.8. "pārsvēršanas 
metodi" - pēc p i i r ī g ā j vai kādas ciias p latākas apsekošanas datiem 
noskaidrot dažādu ģimeņu tipu faktiskos īpatsvarus to kopapjomā un 
atbiistoši š im īpatsvaram ''pārsvērt* ģimeņu budžetu apsekojumos Iegūto 
Informāciju, precizējot dažādus ar ģimeņu ienākumiem, izdevumiem u n 
patēriņu sa'stītos absolūtos vai relatīvos lielumus. 
9. Z iņu iegūšanai par ģimeņu budžetu pamatos Jāt.otlsk ar 
ekspedīci jas metodi . T a č u zināms skaits labāk sagatavotu respond entu 
ziņas varētu iesniegt , lietojot korespondences metodi. Tas dotu iespēju b e z 
lieliem papildu Izdevumiem vajadzības gadījumā papiešināt budžetu tīklu. 
No V S K puses galvenais datbs šajā gadījumā būtu nodrošināt 
Inspektoru-korļeuttaritu dienestu, kuru skeito, salīdzinot ar attiecību 
stacionāro ģ imeņu statistiķu skaitu, būtu mazāks. 
10. Plašāk ģimeņu budžetu apsekojuma programmā būtu jāietver tātii 
rādītāji, kuru iegūšana prasa ekspertu vērtējumus. Pie tam, vērtōju.Tii varētu 
būt par plašākiem ģimeņu kopumiem. Piemēram, attiecīgais respondent* 
varētu dot z iņas un vērtējumus arī per savas apkārtnes ģimenēm. 
11. īpaša vēr ība jāpievērš ekstrēmu uztveršanai un analīzei, respektīvi , 
sadalījuma r indu galos esošo ģimeņu diferencētai pētīšanai. Šāda v e i c a 
informācijas analīzei ieteicams lietot monogrāfisko metodi , strikti nesaistot 
šo ģ imeņu budžetu novē lošanas p iogrammu ar visa budžeta tīkla 
novērošanas programmu. Monogrāfiskās metodes lietošana var būt 
noder īga arī plašākai katra ģimeņu sociāli demogrāfiskā tipa padziļinātai 
pētīšanai. 
12. Lai Iegūtā ģimeņu budžetu apsekojumu informācija būtu pietiekoši 
reprezentatīva, ģ imeņu budžeta tīkla kopapjoma, kā arī svarīgāko tipu 
izlases apjoma noteikšanai jāizmanto ar Izlases matemātiskās teorijas 
metodēm aprēķinātie kontrolskaitļi. Šim uzdevumam noderīga ir Izlases 
:.pjorr.a aprēķināšana pēc visvienkāršākās — īsti nejaušās iziases shēmas, 
jo tā ir viegli izprotama, un to b e z īpašām grūtībām var lietot plašas 
stai ' t iķu aprindas. A r šīm formulām aprēķinātie izlases parametri 
repvezer i t ī - I jas z'ņā Ir robsžl ie luml (izlases faktiskā kļūda katrā gadījuma 
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būs nedaudz mazāka). Šīs formulas teorētiskā izvērsuma ziņā Ir 
v isuniversālākās, sevišķi , Ja reprezentāci jas l īmeni nosaka ar Izlases 
relatīvo k ļūdu u n aprēķinus sa ista ar alternatīvi variējošo pazīmju 
maksimālo d ispers i ju (Q.25), pie k u r a s vsr lācl jas koeficients attiecīgi Ir 1,0. 
13. Regulār i jāizdara ģ imeņu b u d ž e t u a p s e k o j u m u svarīgāko rādītāju 
reprezontal lvltātcs pārbaude . T o v a r darīt p e r i o d i s k i — r e i z i g&dn, vai arī pēc 
nepieciešamības, piemēram, p i rms kādas p lašākas un atbildīgākas 
analīzes, kurā Izmantots Informācija par ģ imeņu budžet iem. 
Reprezentāci jas pārbaudē kompleksi jāl ieto g a n sal īdz ināšanas metode, 
gan arī reprezentāci jas teorētiskās kļūdas aprēķ ināšanas metode atbilstoši 
īsti nejaušās atkārtotās Iz lases shēmai . 
157 
Резюме 
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е И М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е В О П Р О С Ы 
Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И О Б С Л Е Д О В А Н И Й С Е М Е Й Н Ы Х Б Ю Д Ж Е Т О В В 
Л А Т В И Й С К О Й Р Е С П У Б Л И К Е 
Существующая сеть обследований семейных бюджетов в Латвии 
устарела, ее с л е д у е т усовершенствовать. 8 статье излагаются некоторые 
соображения автора в этой области. По мнению автора: 
— н е о б х о д и м о обеспечивать большую мобильность бюджетной сети : 
регулярное и планомерное ее обновление, ротация в совокупности 
обследуемых с е м е й , одновременно сохраняя постоянный состав семьи в 
сети но менее года ; 
— п р и формировании бюджетной сети отбор семей следует проводить 
по территориальному принципу методом двухступенчатой 
стратифицированной выборки, используя в качестве ее основы информацию 
и оргмэтериалы переписи населения 1989 года; 
— в целях обеспечения правильных социально-демографических 
пропорций в предназначенной д л я анализа бюджетной информации на 
второй ступени отбора семей и при ротации бюджетных единиц с л е д у е т 
применять методы квот и перевзвешивания материалов непосредственного 
обследования семей; 
— о с о б о е значение имеет обусловленное монографическое изучение 
экстремальных бюджетных групп, малочисленно представленных в 
генеральной совокупности и в выборке; 
— п р и решении организационных и методологических вопросов, 
связанных с созданием и проверкой репрезентативности бюджетной сети , 
необходимо учитывать положения теории вероятности и математической 
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i статистики, рационально сочетая их с опытом местной и международной 
бюджетной статистики; 
— ц е л е с о о б р а з н о сочетать общее ч и с л о обследуемых семей с числом и 
сложностью вопросов и программе бюджетных обследований , образуя две 
взаимопроникающие п а н е л и ; одну относительно небольшого объема с 
широкой программой наблюдения и д р у г у ю — с большим числом семей, 




PROBLEMY RUCHU LUDNOSCI i ZATRUDNIENIA W 
WOJEWOD2TWACH MAKROREGIONU POLNOCNEGO POi-SKI 
«• 
ftojewddzt*/*, n j a k r o r t g i o n u p d t n o c z i e g o / а а с 7 . о с \ Л . я к 1 е , к о -
a z a l i d s i : i . e , c J i u p s k i e , e l b l l e k i e , g d a j i s t l e / s t a r . c w i q czee<6 
ekiaccwe, Z i e n Z s c r t u d n l c a i F o l u p c n y c h , p r z y n r d c o n y ^ h n a p o -
w r o t dc P o l a k i po d r u g i e j « . o j n i o s w i a t o w t j . S t o i y a l e r n e 
o o u z o r e m d y n a r a i c z n y c h p r z e m i u c d e i c g m r i c z n y c t i , s p o i e c z n y c h , 
ekoncot : c s n y c h i k m t u r o w y c i : . P r z y b y l i t u l u d z l e z r o a n y c h 
e t r o n : a P o l a k i C e n t r e l a e J , zz t » B u g a , z z e ^ - a t i c y - l u d z i e 
о r d z n y c h o r i e n t a c j a c b p o l i t y c z n y c h , z b a r d z o r<5žnych : " г о -
d c t l s k k u l t u x c * . c h 1 a p o i e c z n y c h , z i - o z c i c o r o n i pod * z g l g -
Лет K y x a z t a i c e n i e , * l q ž q c y z o e i e d l e n l c e u i e a p e l a i o n i e 
гбзглуеп a a p i r e c j i z y c i o w y c h . L ^ o z y i a i c h b a r d i c n o i n a <:есяв 
d e n o s r c f i c z n e - b y l i t o я p r s f i w u i a j q c e j c . i e r z e l u d z i e i r i o -
d z i , k t d r z y d o p l e r o t u z n k l a d a l l . - .wojo r o d z l n y . 
W pierwr<zym r z e d z i e n o l e i y o d u c t o w a d C y n o a l c e 1 r o z i i l t -
r y r z a d k o s p o t y k a u c g O ' W h l s t o r j l n a r o d d w E a r o p y z j a w i e k * . a l -
g r a c j l l u d n o s e i . j a k a mioJta t u t a j t a i e j a c e 1 k t 6 r a * c a t a t e c e -
n y u rachuzucu s a d e o y d o w n l a о z a a i e d l e n i u 1 s a - ^ c c p o d b r o w a n i u 
t y c h z i e m . T y l k o d / . i ŗ k l n l o d e š c i l e a o g r a i i c a n c i ocadrxLkdw 
a t o i y ali? a o a l l n e t a k n i e z w y k l e p r o o e s y d e a o g r a J i c z n e , j u t 
n i e p o f » t n r i . a l n l e wyao.V ie n a t e ž e i i i r c e i i e n s t w . u - c a z o u i p r z y -
r c e t u n * t u . r a l a e g c , k t ō r j *» ).a*.c\cj W - t y o h p r z u k r a c z - a l o i e -
г л а Л Ч о 3 6 > » i u t r z r a y w n t з-Le я došc" d i n g l r o k r e a i e c z a s a . 
I . V г у г О *s ' t n e t v. r a i n y l u i n o i e l 
P r _ y r o B t r v i t u r a l n y w w o j c n i d f t r a c h r . » k » - o r 4 g ; o r . u | r t . a c -
ita»Se p r s a i s t f ^ - c j ū iane s e w c r r * » t a b i i o y t . 
T a b l i o a 1 
P r z y r o s t n a t ū r a l a y l u d n o e c l w w c j e r i d b t w a c h r r . a k r o r e g i o i i u рбЭ-noor.ego 
w l a t a c h 1950 - 1989 
W o j e w d i i z t w o й a z e re 
L a t a Gdar isxAe K o e z a l i n - Hib ia - S l u p s k i e M d k - э - P o l e k a 
a k i e a k i e ekie reglon reglou Polāra 
1950 2 6 , 8 3 3 , 0 36,2 • 32,1 19,1 1,68 
1955 2 6 , 3 3 1 . 3 32,1 m 2 9 . 9 1 9 . 5 1.53 1960 1 8 , 3 2 3 , 2 1 9 , 9 • 2 0 , 5 1 5 , 0 1.37 '.365 12,6 1 4 . 9 1 2 , 6 •j • 13 ,4 1 0 , 0 1,34 
1970 1 1 , 0 13,4 1 1 , 8 • 1 6 , 4 1 1 , 8 8 , 5 1,39 1975 ' 2 , 5 1 5 , 0 1 4 , 0 1 5 , 6 1 3 , 9 1 0 . 2 
9 , 6 
1,36 
1960 11,1 14.1 1 2 , 7 1 4 , 9 1 5 , 6 1<г,в 
1 0 , 7 
7 ,2 
1 ,33 
19S5 5 . 4 1 1 , 7 9 . 4 1 3 , 0 1 3 , 9 8 , 0 1,33 
1989 6 , 0 7 ,5 5 . 4 7 ,9 9 . 3 4 . 8 1,50 
r o d i o t dene d l a l a t 1970-1975» R o c z n i k S t H t y a t y c z E j - GU3 1971, t a b l . 1 9 / 5 2 , a . 9 2 ; 
d e n e d l 6 l a t 1 9 7 5 - 1 9 9 0 » R o c i . n i k d e m o g r ā f l c z n y 1981 GUS, S t a t y a t y k a P o l e k i 
- WaraxawA 1982, t a b l . I I . R o c i n i k S t a ; y a t y c 7 . n y 1966 г . , GUS, W e r e z s w a 1 9 6 7 . 
R o o a n i k D e m o g r ā f 1 о г л у GU3 1 9 в 6 , t a b l . I I . R o c z n i k S t a t y e t y o z n y GUS 1990, 
t a b l . I I I . W a k a z n i k i d l a M a k r o r e g i o n u d l a l a t 1950, 1955 1 1Э6С o o l i s z c n c 
j a k o p r z v » c l g t u e d l a w o j e w o d b t w w/w u w c z a a n e g o p o d z l a i u a d m i n i e t r o c y j n a g o k r a j u . 
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W n r o e e s i e p r z y r o m - a r e t u r a l a e g c w '•ojewo'dstwaoh m a k r o ­
r e g i o n u p o l m c r i e g c •otemy i r v o d r ^ b n i c ; c s t s r y po^s tawowe о к г е з у , 
a m i o n c * i c i e i 
1. l a t a p i e i d z i e s i - . t e , k i e d y *;o p r s y r o s t n a t u r a l n y b y l 
p r a w i e d w u k r o t n i e w y z e s y od z r e d n i o k r a l c w e g o z r y r e z n a j fednak 
t e u d e r - c j e do n i w e i e o l l r o i n i c pod k o n i e o t e g o o k r e n u ; 
2 . l a t a s z . : ; ' . : d i i o i - . : •,'.( - , c h a r a k t e r y s u j a c e a l e u e i a r k o w a -
пуш tempen p r z y r o a t u n o ^ u r a l c e g o , s d a l s z r ļ teni lenc. ļe , spedkowe. . 
W p - c a j n i ^ i t e g c o k r e c u o y l y n o d c l j e d n a k i r y z e a e od • ' r e d n i o k r s -
J o « y c h о po i iad jedna. t r z o c i a ; 4 
3 . * l o t a c h a i e d e m d z i e a i q t y c h / p o 1972 г . / r o z p o r z y . a 
a i s l o k k i r t a r o a t o r s y r o a t u n a t u r a l n e g o , b e d a c y o c b e a p r z y r o s t u 
n a t u r a i r e g c l e t p i e č d z i e r i i a t i - a h . K o b i e t j u r o d z o n e и t a n t y c h 
l a t a c h eiaaotfij t y e o k r e a i c g r . i p e k o b i e t о i i c j w y z s z o j . r o s r o U -
o z o i c i / 2 0 - 2 9 l a t / . Z w i j k B - i t n . e j e d n a k p r s y r o s t u i i a t a r a l n e g o 
w s t o s u n k u do z w l f k s z o n e j b a z y r o z r o ' d c z e j b y l o r e l e t y / r n i a n i e -
w i e l k i e . O d n o t o w c c n a l e s y t a k i e z n a o z n e s r o ^ . n i c o w a n i e p r i - y r c -
e t u n a t u . - a l o e g o w e d t u g w c j e m S d z t n ; 
4 . l a t * o a i e m d z i c o i a t e , c h a r o k t e x y z u j a s i c p o n o a n y n s p o r t -
k iero p r z y r o s t u l u H u r ' i l n e g o . 
P r z y c z y n t n k w y e o k i e g o p r z y r o s t u n a t u r a l n e g o w l a t a c h 
p ' . e c d z i e s i i j t y c h / p o z a d z i a i a r u ее c z y n n i k a kompensbcy . - lnego/ 
D o r n a d o . - - 7 . u k i w i J s i a t y n , t o : 
- na Z l e t u i e Z a c h o - l u i e i ? i * B © c o o p r s y b y v u l i p r i e d e 
•tBzystk'jrt ; « d i i i - - t o t z i , k t o r z v t u t e j ā o p t e i o z a k l a d a i i sproje 
M a s s i n g i 
• • л o b i j d ī n j ^ f . j c?i a i e n e t o t n l a i w т у т с в а з ' . и r \ ; t l - p ' 
r i e s z V a n i a i i a * d o t e x v n c i d x i n < a j sroue o r C T ū n i c i o n i a s-ta-J « y -
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- c c ' b u d o t v j i j o a c i e g o o p o d a x k a won>ai>. iala. n a t / c h n i a e t 
"tatde^o, k t o w y r a z n l e a p o t r z e b o w a a j e за p r a c e . 
P c w n o l e g r e d T . i a > u n i e t y c h c z y n n i k o v * 3 p o w o d c « a l c s z c z e -
g o i n i e k o r z y s V t y u k l a d к з г и х - Ч о к raeterialj.ych s p r z y j a j q c y c h a l l ~ 
a e j r o : r o d c z o 3 c l . O k r e a d r u g i , t r z e o i f. o z w a r t y b y i j u r , o k r e s e n 
o a r ā z i e . 4 u a ' . a b i l i sc "T . nym d e m o g r ā f j . c s n i o i c l i o c i a i p o z l o m p r z y -
r o s t u l i a i u x a l a a g o j e a t k ' c i a z w y i s z y . id r r e d n l o k - a j o r e g o , t o 
j e d n o x r o b t i e ž r i o š o t t e r . ie вц j u ž t a k z n a c z n e . Я o k r e a i e t r s e -
d o , t e n . po 1 9 7 0 ~ . r o z p o c z a i e i j p r o c e n z w i e k s z o n e g o p r z y r o -
o t u n a t u r a l u e g o . C d p o c z a t k u z a š l a t o s i e m d z i e s i a t y c h n a s t a p i t 
ponnt rcy j f g o u p a d e s . 
Odnotowcc" n a l e z y t a k z e z n a c z n e z r ^ z n i a o w a n l e p r z y r o a t u 
n a t u r & l n e g o wed>.ug wo.1ew6di . tw. R e l a t y w n i c n e j n i i a z y m p r z y r o -
etem r o t u r a l n y n z a e a i y t e n o k r e a l i h a r t k l e r y z o w c i o a i e w o j e -
wo^.ztwo g d a / i s i i o . D o p i e r o w r o k u 1 9 0 9 z a s t a p i o n e z o a t a i o p r z e z 
v o o c T i - d r ' . w n a z c z e c i n s k i e , w k t o r y m w a p t S t c z y n c i k p r z y r o a t u n a -
t u r a l m i g o ос;.1адпц1 n a j r - i z a z y p c z . i o m . 
J o к о л с о z a J l a t p i s d d z i e e i a t y c b c a j w y i a z y p r z y r o s t 
m i a i m i e j s c e w l o s n i i w v . o j e w o d z t w i e a z c z e ' c l r l s k i m . Od p o c z q t k u 
l a t e z a s d d z l e a l a t y c h n a t o i e n i e tego p r z y r o a t u p r z e s u w o a l e J e d -
naV do w o j e w d d z t n a k o s z a l i r i a k l e g o , e t P k ž o s i u p s k l e g o , k t i r e 
z o o t o l o w y c d i y b n i o u c я 1Э75 г . , g l d w n l e z b y l e g o wo . l cwddztwa 
k o a z c l l n s k i o g o . 
P r z y r c a t t e n k r z t l i t o w a n y o y l z a r d w n o z - n i e n l r . j a c a , s i ? 
зПорс nrot ' zot ' i j a k V s g o h c w . 
Wspt ' i r t z ynnSk u r o d z . ' f i w n a J c . - c r o g i o r H u ut t z . vau .1o zle na 
p o z l f . n i e о у ^ в л у п ; n i ž p r z e c i e t n i c * k r a j c , z s t y m z n l e judr .o>. 
г . т у . » . w a a t j i e t fdo j iC jo , uj. - .Hltu J ' -я 'о J y n a a l k i . 
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Na k s z t a l l o » a n i c s i f o g o l n e g o w s H e z n i k a u r o d z e r i SBhcsrqr 
w p l y w w y w i e r a s t r u k t ū r a n i e k u k o b i e t w g r u p l e od 1 5 - 4 9 Kit 
o r a z c z a s t k o w e w s k a z n i k i p l o d n o e c i / u r o d z e n i a i y w e и p r s e l i -
c z e n l u n a 1 0 0 0 k o b i e t w/g g r u p w i e k u / . A n n l i z a d a n y c h w a < a -
z u j e , ž e s t r u k t ū r a k o b i e t w w i e k u r o z r o d c z y m w a i e k r o r e g i o n i e 
b y l a b a r d z l e j a p r z y J a j a c a w y s o k i e m u p r z y r o c t o w i n a t u r a l n e o u 
n l ž p r s o c i e t n i e w k r a j u . U d z i s l p o s e c z e g o l n y c h g r u p w i e k u 
w te , i p o p u l a c j i k o b i e t u i e g a l j e d n a k a i l n y r r . wahaniora w c z a -
a i e , со t l u m a c z y o i e g i o w n i e " f a l o w a n i e m d e m o g r ā f i c z u y m " j r a z 
s n a c z n y n u r u c h o n i raigracyjnymi oa l i n i i n i e š - m i a p ' o . 
Z a r y s o w a n e zra iany w s t r u k t u r z e k o b i e t w w i e k ' i r o z r o d ­
czym n a t i e e n a l o g i c z n y c h z a i a n w s k a l i k r a j u w s k a z u j a , že 
w p r z y o z l o s c i mož s s p o d z i e a e č s i e a p a d k u p o t e n c j a i u r o z r o d -
c z e g o . 
J a k p o k n z u j q o b l i c z e n i a s y t u a c j a t a w p o s . ' . c z a g o l n y c k 
w o j e w o d z t w f i c h n i e J e o t j e d n o i i . a . Na t i e m s k r o r e g i i - n u , * p e r -
s p e k t y w i e n o j b l i i a z y c h l a t , n a j k o r z y s t n i e j e z a . s t r u k t u r ē w i e k u 
p r o k r e n c y j n e g o w y r c z n i a c ' e i e beda w o j e * 6 d z t w a : s t u p a k i e , e l -
b l a s k l e i k o s z a l i n e k i e . W m n i e j k o r z y a t n e j e y t u a c j i beds, w u -
j e w f j d z t w a g d a n a k i e i e z c z e g o l n i e s z c z e c l n s k i e , a w i e o r e g i o n y 
s i l n i e z u r b a n i z o w a n e . 
J e e l i c h o d z i о w a k a z n l k p f o d n o e c i k o b i e t t o , g e n e r a l n i e 
r z e c z b i o r a c , z a l a n y t e g o w s k a z n i k a p o w o d o w a l y o b n i i e n i e o g d l -
nego w s k a i n i k a u r c d z e r i , s z a i a n y » a t r u k t u r z e k o o i e t « g r u p a c b 
od 1 5 d o 49 l n t j e g o # z r o s t . I a a c z e j b ō w i u . c , r p a d e k c z q e t k o w j v . h 
w e k a z n i k o w p i o d n o e c i k o b i e t b y l z o a d w y z k n r e k o m p e n u o x a n y k o -
r z y F t o y r n l r r . : a . ' a . i i и s t r u k t u r z e w i e k u k o b i e t . W y j a t e k e t a n o K i l o 
wojewv5d..i a k o s s e U - i e k i e , w k t o r y m a p a d k o w i wokazai lcr iw p i o d i i o s r l 
l o w a r r y s z y i o j e d n c - c z e š n i e p o g o r s s e n i a o i e a a k a z n l k o w a t r u k t u - y 
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w i e k u o r a z w o j . s z c z e e i r i n k i e , w k+.5rym z k o l e i n a w z r o b t o g o i -
n e g o w e k b i - v i k a w p t j w w y w i e r c l г а г б ш ю w a k a z n i k s n i e n p i o d n o f b i , 
J e k i w s k a i . t i k z a i . b r a t r u k t u r y t r i e k u k o b i e t . 
В o i H s t a s b o g d l n y w s k a z n i k u r o d z e n w z r d s l we w s z y a t k i c h 
w o j e w d d z t w a r h i d o k o n a i a l e g i d w n i e d z i e k i w z r o a t o w i w s k a z -
r . i k d n p l o d n c š c i . Z m i a c y w s t r u k t u r z e n i e k u k o b i e t d z i a i e - i y 
n a c a i i r o i v a a y m л к г е л е ne. o g o l n y t r a k e ž r i k o b n i ž e j s , c o . . Vy ja te ic 
e t e n o n i l j t y l k c w o j e w o d z t w a e l b l a s i c i e 1 k o s z a l i r i s k l a , w k t o r y c h 
w a i n i u i l c y m s t o p n i u r d w n i e u z i c i a n a w s t r u k t u r z e t r i e k u k o b i e t 
w p l y n e i o w o p o p o b d o d n t n i п э w c k e z n i k o g o l n y . 
4 o d r d i r . i e n i u od m i a u t , n a w e i w . i k a z n i k r.mian a t r u k t u r y 
w i e k u w p l y n a i . c a o g o l n y w e k a f u i k d o d a t n i o we w a z y a t k l c h w o -
j o w d d z l w a c h , a w s p o e c b u j e n n y r d w n i e z . we w s z y a t k i c h w o j e -
w d d z t w a c h - wek-ianiJr . p k o d n o s c i k o b i e t . 
Mo w e i i w K i e s c i e m i a l y w i e c a i e j s c s p r z e c i w e t e w n e 
в с М е t e r d e n c j c . Ke aLCzegdlne p o J k r e e l e i i i e z a s l u g u i a z w l a -
SiiCzt» z . i a w i s k a z o c h o d z a c s n a w e i , gdz . i e o d n o t o w a n y spadeK 
w R K a z n i t e p l j d n o š c i w y d a j e s i e bye t e n d e n c j a , t r w a i a . W z r o e t 
z a š * r l y w u w s k e z s i k a z a i a n a t r u k t u r y w i e k u n n w s i n a o g o l n y 
w s k . v i n i k u r o d z e n s w i a d c z y о k o r z y a t c y c h z m i e n a c h z a c h o d z a c y c h 
w s t r u k t u r z e w i e k u k o b i e t w w i e k u p r o k r e a o y J n y r a . 
•Obec u t r z y a u . j a c y c b oil r d ž n i c w s t o p l e u r o d z e n w a i r š c i ' 1 
i r.a w a i , n a o g o l n y w s k a z n i k u r o d i e n o p r d o z z m i a n we w s k a i i n i -
k a c h ploduo . - i - i i w s t r u k t u r z e w i e k u k o b i e i , o k r e s l o n y w p l y w 
w y n i e r a вам p r c c e a u r b a n l i r a c j i . T r z e p r o w e d z o n e c b l i c z c c i a w y -
k a z o l y , ie w z n t t u d z i a i u l u d n o š e i m i e j s k l e j w r j a k r o r e g i o n i e 
• u i r d z y 1 9 7 ' i a i 9 6 0 r . s p o w o d o w a i Bor .drk p r z v r o s t u o g u l u e g o 
1 Lkd С 1 , 7 > . 
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Ka o g o l n y w s k a i n i k p r z y r o s t u mturalnego w p i y w w y w i e r e , 
o p r 6 c z w s k a z n i k a u r o d z e r i t a k ž e n s k a ž a i k z g O n o * , kt<5ry z k o l e i 
z a l e i y od b a r d z o « i e l u p r z y c z y n z a r d w i ' o n a t u r y b i o l o g i c z c e j , 
o k o l o g i c z n a ļ , e k o n o m i e z n e j i ' . p . , a l e t n k ž a c d w c k a z n i k a č m i e r -
t e l n c 3 c l i od a t r ū k t u r y n i e k u l u d n o š e i . B p i y w obv c z y n n i k u * 
n i p o z i o r a o g ō l n e g o « s k a £ n i k a ŠKiertelnošei by> r d i n y . W w > j - i -
w o d z t w o c h k o s z a l i n a k i n i s c u p s k i a я apoaofc zdecydowaay . s o s a -
z y J y n a a i m z i r i a n y s strukturze w t e k u l u d n o š e i - w w o j e -
w o d z t w i o k o s z a l i n s k i m w o k o J o SOft, e « s i i .p . - r i c l r i . w o k o i o 7 5 * . 
W w o j e w d d z t w a c h s z c z e c i r ī s k i m i , ;dai ' .B i - in z i r i o a y w s t r u k t u r z e 
w i e k u l u d n o š e i 1 w c s a s t k o w y c h w s k a z n i k a c h š m l e i t e l n o š c i w p l y -
n e l y u a o g t f l n y w a k s r n i k s a l e r t e l . n o d e l w j e d a a k o « y x a t o p n i u -
- w w o J . s z c z e c i n e k i a w 5C4 i w »c jew<Sdi . tw ie gdaftakim r o w n i e z 
w o k o i o 50ft. J e d y n i e я wo,1ewdoztwie e l b i a e k i m wplyw z - n i a a 
w s t r u k t u r z e w i e k u l u d n o š e i byč n l i e z y n i ž wp ly r r z r c i a n v»e w a k e z -
c i k a c b zgondw i w y n i o s l o k o l o 40">. Т а к w i e c n o z e a y s t w i e r d z i c , 
ž e - po p i e r w s z e - w badanym o k r e s i e s a l a n y w s t r u k t u r z e w i e k u 
l u d n o š e i b y i y c z y a n i k i e m d e t e r m i n u j a c y m o g o l a y p o z i o o wok4i .n l -
k a s m i e r t e l n o ž c i o r a s - p o d r u g i e - we w a z y a t k i c h w o j e w o d z t w e o h 
k i e r u n e k o d d z i a i y n n a i a o b u c z y n n i k o w b y i t e n r a a - z w i c k s z e j a c y 
w a k a s n i k o g c U n y . 
A n a l l z o w o n e s j e w i s k a r u c h u l u d n o š e i / u r o d z e n i a - a g o n y / 
o k r e s l a j q w k o n a o k w e n c j i a z e r e z e z j a w i a k o J a k l i c Jeu*. r e p r o d u -
k c j e l u d n o š e i . "Oynamika r e p r o d u k e j i d e d o g r a x i c z n s J i c i e r s y a y 
p r z y эогвоау wsp<5>czynn ika dynemik* d e m o g r ā f i c z n e j , w y r e z a j e . e e -
g o a t o s c n e k l i c z > - y u r o d z e n do l i c z b y zgonCw. Hoie on p r s s y j e o -
w a c , J a k w l a d o m o , t r z y r o d s a j e r j y t u a o j i , a m i e n o w i o i e : M g d y 
l o c c n e li z b a u r o d a e r i n i e k o e p t f l s u j e r o c r n e j l i c ^ t y T i g o r u w ; 
2/ g J y r o c z n u l i j ' . b a v r o d s e n r o « n . « t i t roc? .ne . i l i c z n - e r j ; o n d w ; 
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3/ е-Зу r e o e n a l i c s b a u r o d z e n j e e \ . w y i e z a od r o c z n e j l i o s b y 
zgonCv. 
O b l l c z e n i a n a k s z u . - ' a , z e w s p d l c z y n n i k d y n a m i k i d e m o g r u -
/ i c z n e j я m a k r o r e g i o n i e b y l t r y z a z y nit p r z e o i e t n i e и к r a j u . 
Тлу! on w y z s z y j w 1970 г . о 44 %, « 1 9 7 5 о 105, я 1980 о 3 1 * 
i я 1 9 0 5 о 34Й i о 2 6 * * r o k u 1989. Micio w i p e n i w e l a c j i r d i n i c 
p o z o s t a j e on w c i e z о o k o i o j e d n a c z * a r t a , я у а в я у . 
Z n r e w n o я u k > a d z J c m a k r o r o g i o n u j a k i w u k i e n s i e w o j e -
w o d z k i m a . 4 . i l a t.Leļeve r e p r o d u k o j a r o z s z e r z o n a l u d n o š c l - w y z e z a 
n a W6l i n i e c o n i z s z a я m i e š c i e . 
W 1Э7С r o k v w o e i y m m n k r o r e g i o n i e n a <edna o s o b e z i r a r i a p r z y -
b y i o b c « i e « i z t y t u < u u r o d z e n 2 , 9 4 o a o b y , я 1 9 7 5 - 3 , 0 4 ; 
я 1980 - ? , 6 0 ; я 1985 - 2 , 3 9 i 1 . 7 7 я 1989 r o k u . W u k i a d z i o 
•lo . jowodzk in n a j w y z p z a d y n a a i k a j d e i r . o g r a f i c z n a w y r d z n i a l o a i e 
я с о э и ^ ^ г г я о a l u p e k i e a s w s W . n i k i e n 3 , 5 w 1 9 7 5 r . » 3 , 2 3 я 1 4 8 5 r . 
i ' . . I S * r o k u 1 9 B 9 , a n a j n i i a z e - w o j e w d d z t ^ o g d a r i e k i e , * k t d r y a • 
m . p o l s z y m » i k t e n я у п о з И 2 , 7 4 •» 1970 г . ; 2 , 7 3 я 1 9 7 5 г . i 2 , 7 1 
» 1985 r o k u . Ро r o k u 1Э05 n a j n i ž a z a , dynaas lka c h a r a i c t e r y z o w a i . v e i e 
• ю , : в я о й г г я а o z c z e c i r a k i e z e « a k a ž n i k i e m 1 , 6 3 i * o t 1 - P 3 b l q a k i e 1 , 6 5 . 
I I . Г о d n S а я о я e k i e r u n k i p r z e a i a n 
я s t r u k t u r z e l u d n o s ^ i 
p/ zralar .y w e d t ' t f g . i e . i a c n z e m i e e z V a n i a 
'•'cawdj l u d n o s c i m i e j a k i e j я a i a k r o r e g i o n l e p d l n o o n y m я у -
r d * n l . a e i e d u i b d y n a a . J k a , аля<;вп1е p r z e * y ž b z e j - j c a d y n a a t l k a я вгл-
li к г э , 1 и . Ze o f c r i e ->C 1950 r o k u do 1 9 B 9 r - l u t i n o š i m i e j e k o w z r o -
t>tn ; K002,9 t y a . o 3 o b io ? . t ' . 5 6 , 4 t y a . u i d b , t j . о o f c o l o 1 6 4 . 9 2 , 
^ c i i o i p s g d y • к г л ^ ч l u d n c i d г а w 7 . r o r r l « о O J C . 1 4 3 , ' * ? . U d z i a l г о в 
i { t inoec r i e j e f c ' e . i 'ытгбчЪ t * 3 , 2 $ * 'i9M> ~ . •*-> 7 C , t ? я *9£9 г . , 
Соч1-:га л .;:".y я U T T H . ' U i. 4.-;, о 6 t , f c£ ' . J n a c z ' - j - t rw i . - ; - ; y c z i o . . 
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z u r b s n i z o w a n i p / l i e z o n y u d z i a i e m l u d n o š e i n r i . e j c k i o j / , . i a k i 
в k r e j u o o i a g n i e t o и 1 9 7 0 r o i c u , ж m a k r o r e g i o n i e b . v l o a i a g n i e i.y 
J u t vr 1 9 S 0 r . iftosne r f i e c p o w i e d z i e c , z e pod w z g l e d e s , p o z i o j i u 
u r b a n i z a c j i m a i r o r e g i o n p o z n o c n y w j ' p r ^ e d z a r e s z t e k r a j u i r « d -
n i o о 20 l a t . 
R o w n i e z tempo p r z y r o s t u i u c l u o s c i m t e j a k i e j b y l o t u t i j 
w y z s a c ai.% p r z e c i f t n i e я k r a j u . 
• J e š l . l c b o d z i о p r z y r o e t l u d n o š e i w y r i z a i c m o i e a y d'»a 
p o d a t a w o w t o k r e s y : p i e r w a s y d o t y c z y d x u d z i e a t o l e c i a 1 9 5 1 - 1 9 7 0 , 
k i e d y t o o d n e t o w u j e m y p r z y r o e t 1 u č n o s c : . z a r ō V n o o i e j e k i e ^ j a k 
i B i e j a k i a j o r a z o x r e s d r u g i d o t y c a a c y l a t 1 9 7 1 - 1 9 3 9 , k i t d y 
t o p r z y d r l s p . y n z n e c z n y m B s r o š c i e l u d n o š e i o g o l o c i l u d n o š e i 
m i e j s k i e j o d n o t o w u j e m y epadek l u d n o š e i w i e j s k i e j do r o k u 1 9 3 0 
i ponowny j e j ļ w z r o H t p o 1 9 Б 0 r o k u . T o nowe z j a w i a x o wiazec 
n a l e i y о . i n . z k o n a i y t u c y j n y m r o « n o u p r u « n i e n i e c v.szyctk iuh s c k -
t a r o w g o a p o d a r e z y c h n a B 6 i . 
W r e z u l t u c j e d c t y c h c z a e o w y c h р г о с е а б в r o z w o j o w y c i i я nia -
k r o r e i j i o n i e u k s z t s i t o w a l l s i e d r a o b s z a r y z u : b a n i z a " o n e - w o j o -
Кдшмьяи111^£У lurejTts* -ASKAv^il^^^Sui^^iiSfiA^J^jiit^ Н ш Я ^ а н ъ Я м х Р^&к w d d z t w o g d a n o k i c o r a z BojewcSdztwo a z c z e o i n o k i e . Я p i o r T r s z y m 
u d z i a i l u d n o š e i m i c j s k i e j s t a n c w i z o k o l o 7 6 , J f , а в d r u g i a -
7 5 , 9 * . W p o z o s t a l y u h w o j e w d d z t w a c h u d z i a i l u d n o š e i r c i e j a k x e j 
r «5»ny b y i w p r z y b l i z e n i u w i e l k o s c i c m к г а ^ о в у ш . 
b/ a m i a n y i u d n c š c l s w d i a g £.1овпеко z r t S d l n u t r s y m a r t l a 
Z p u n k t u B i d z e n i a p r z e m i a a s p o l e c z a o - g o s p o d a r c z y c h 
j e s t t o J e i n a « с э с 8 1 а в о я у с л p r o p o r r j i . T r e a s f o r o c j s d z i c l o a a 
s a t r u d n i e n i a z r o l x l e t n a d o dz ia lcSw p o z r i r o l n i c z y c h в t ym g / č a -
n i e de p r z e o y a l u , j e - j t b o B i e m cc ;hr . c h o r a k t e r y s t y c z i u l d i n ц о -
spouorek . i ^ e k 3 z t * l t u . i q c ; « e n S B O J J s i r u k t u r e a d r - t yoh - . ; o = o >«e . ļ c 
c h a r a f c l o i u r o l u i s i c « £ o i ia p r s e n . y a l o B o - r o i n i c z y . Р г о с е ь tc? 
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я F o l r c e i ' o a i a d a i г г б г п А с о я а я у c j i a r a k t e r и u j e c i u p r z e s t r z e n -
пугз , k t o r y и k o a s e k w e n o ; " ! s p o w c d o w a l , ž e o c e c n y s t a n l u d n o š c i 
r o l n i c z e j i p o z a x - o l n i c z o j j e s t w o o s z c z e g d l n y c h w o l e w o d z t w a c h 
n i t j s t r o l l t y . 
O g d l n a p r a i v i d l o w o i o i a , j a k a o b s o r w u j e m y в a k a l i k r a j u , 
j e s t atuJ/o z i m i o j a z a n i e a i f u d z i a l u l u d n c i c i r o l n i c z e j я og-51nej 
l i o z b i e l u J n o b c i o r a z s t a l e z m n i e j s z a n i e a i e t e j l u d n o š c i 
v l i c z b a c h b c z w z g . ' f j d n y c h . W m a k r o r e g i o n i e p d l n o c n y r a p r o c e s y t e 
p r z e b i e g a l y n i e c o i n a c z e j . O d n o t o w a c n a l e z y p r z e d e w s z y s t k i i r . 
t o , že d o 1 9 б О r . l u d n o b č r o x n i c z a w c l a z p r z y r a n t a Z a i d o p i e r o 
od 1 9 S 0 r o k u m a l e j e . J e d n a k z e tempo t e g o a p o d k u b y l o z n a o z n i e 
n i ž s z e a a i z e l i s r e d n i o я e k a l i k r a j j . J e z e l l b o w i e m я s k a l i k x a -
j u l u d n o č d r o l n i c z a z a i n i e j s z y >a s i e я t y m o k r e s i e о o k o i o j e d n a 
t r z e c i a , t o я m a k r o r e g i o n i e a p a d e k t e n я у п А з в * o k o i o 53ь. 
S p a d e k t e a byl n i z s z y я m a k r o r e g i o n i e t a k z e 
« l a t a c b 1 9 ' / 4 - 1 9 8 9 . 
J e š l J . s a š o n o d z i о l u d n o š c p o z a r o l n i c z a n o l e i i y o d n o t o w a d 
c i a g > y j e j w z r o " t г а г о ч п о и l i c z b a c h b e z w z g i e d n y c h jak i w z g l e r -
d i i y c h , s o y b s z y a l t p r 2 e c i e t c i e я k r a j u . 
I ' c z a a n s l i z a zrr . ian z a c h o d z a c y c h n i e d z j l u d n o š c i o r o l n i ­
cza, i p o z a r o i n i c z a , , я в г п о z n a c z e n i e d l a r o z u a i i e n i a p r o c e u o w 
r o z w c j o w y c h mu t a k s e k a t e g o r i a l u d n o š c i p o z a r o l n i c z e j n a яв1 
i r o l n i c z e j я m i e š c l e . S z r o a t u d z i a l u t e j p i e r w a z e j k a t e g o r i i 
l u J n o r f c l s ^ i a d c z y b o w i e n о g i e b o k i c h z n l a n a c b s p o l e c z u o - г а я о -
d c w y c h , j a k i c d o k c u u j a , s i e n a j o i , g l o w n i e z a s о p i o c e e a c h 
u r ' o d r . i z . i c j i в а л е J w a i . P r e y r o s t l u u n o r c l p o z a r o l n i c z e j n a яв1 
я я о j"-W'5<i*.i^ach m o k r o x ' c g i o n u d o k o n y w a l s i e Bolņiej n i ž š r e d n i o 
» krcju, с о moži in l l u n a c z y c w / z s z y n p o z i c m e m u r b a o i z a c j i rau-
k r o - e p i o ŗ . u i o i - J a z y s i a J - U d n i e n i a r a w a i . W i e i t u t e j a z a я Biekuzym 
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a t o p s l u k c r z y a t a z o s u l u g i л и я a t i l U a e t e o z e k . g e š c i e j r o z m i e -
a s c z o n y c n n i ž g d z i e l n d z i e j . T l u a a c z y t o tylko ozešč prouleom. 
C r u g a p r z y c z y n a t o a a pernio w c i a z n i e d c s t a t a c - n i e r o z w i n i e t a 
i n f r a s t r u k t ū r a s p o l e c z n s 1 u s l u g i p r o d u k o y j n e no ws i . Tylko 
• w o j e w o d z t n i e g d e n e k i m u d z i a i l u d n o š e i p o z a r c l n i c r e j na » s i 
b y l w y z e z y n i ž p r z e c i e t n i e ч k r a j u . W p o z o a t a l / o a w o j e w d l z t w a c h 
p o z i o m t e n z a a c z n i e o d b i e g a l od w i e l k o s c i s r e d n i c h . 
о / g a i o n y w s t r u k t u r z e w i e k u l u d n o š e i 
- i u d n o š č w w i e k u p r z e o p r o d u k c y . - j n y m / d o 16 r o k u z y c i a / 
G e n e r a l n i e r z e c z u j m ' i j a c , w w o j e w o d z t v a c h wy30ko z u r b e n i -
z o ^ w a n y c h / z w y s o k i m o d s e t k i e x l u d n o š e i r a i e j s i c i o j / u d z i a i t e j 
g r u p y l u d n o š e i j e e t n i z s z y a i t w w o j e w o d z t w a c h s wytszyro o u s e t -
k lers l u d n o š e i w i e j s k i e j , с о j e s t k o n s e k w e n c j a . z v o i n i c o w a a o g o 
w c i a z p o z i o n u p r z y r o s t u n a t u r a l n e g o na v ra i i w a i e š c i e . Udzibl 
l u d n o š e i do 13 r o k u i y c i a a y s t e r u a t y c z n i e meleje, a l e i t a k 
j e s t w y z s z y n i z p r z e c i e t n i e w k r a j u /w 1985 r . w y n o a i l 3 0 , 5 * , 
a • k r a j u 29,2%/. 
- I u d n o š č w w i e k u p o p r o d u k c y jny ta 
W o d r 6 * n i e n i u od l u d n o š e i w w i e k u p r z e d p r o d u k c y j n y a , k t d r * 
w w y s o k o r o z w i n i e t y e h g o s p o d a r s t w a c h t r a c i no z n a c z e . n i u j a k o 
e w e n t u a l n a r e z e r w e zaeobow 8 i l y r o b o c z e j , g r u p y l u d n o š e i w w i e k u 
pc -p rodukoy jnyca z t e g o p u n k t u w i d z e n i a a a о w l c l e w i - j k s z e rna-
c z e n i e . И k r a j a c h r o z w l n l e t y c b , w t y n t a k a e w P o l a c e l i c e b a o.'db 
t e j j j r u p y w i e k u r o š r . i e s z y b c i e j n i a l u d n o š š o g d l e r n . J e s t t o t o n -
d s n c j e t r a s t a , - u t j a u a s r o j e a r o d i o e . i a . w s y e t e . n e t y c - 5 u y u prti-
d l u z a n i u s i e o k r e s u z y c i a . 
A r . l i z a darjeb zs o k r e s 1976-1965 w s k e z u j e n a dwe p o d e t e -
wowe z j a w i s k e , a b i a n o w i c i e : - po p i e r w s z e - u d z i e f l u d n o c c i 
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w w i e k u p s p r o d u k c y j n y m w . l a k r o r f g l o n i e i ж p o s z c z e g c l n y c h j e g o 
wojowtSdztwach b y * i p o s o s t a j c w c i a i j e s z c z e z n a k o m i c i e n i i - j z y 
a i i w s k a l i o ? : o l r . o k r e j o w e j j - p o d r u g l e - w с t a r e u p i y w u o z a -
3 u o b s e r w u j e e i e v ā r t ā t t s g o u d z i a i u . J e z e l i j e a z c z e w 1 9 7 0 r . 
b y l on о ЗОЯ l i z s s y r i z w k r a j u t o w 1987 г . о 2 1 , 5 % . 
? o s ' * r g u j a c s i t e k o i q H o a s e t e , / / r . a l e z y s t w i e r d z i c , ž e 
l u d n o s c w m u L r o r o g i o n i e j e c s c z e w o k r e s i e 1 9 7 5 - 1 9 6 5 p o z o s t a -
w a l a v/e w c z a o n e j f a r l e p r z e j s c i o w c j m i e d s y s tonera m > o d c š c i 
i Btar.em o t a r o š c i d e m o g r ā f i c z n a . j . D o p i e r o w 1 9 8 5 г . p r z e a u n e i o • 
a i e w y . o z n i e w e t a n p d ž n e j f e z y p r z e j s c i o w e j raigdzy atane.-ч m i o -
d o š c i i s t a r o š c i l u b w t z w . p r z e d p o l e a t a r c s o i . 
7r u k l a d z i e . t o j e * 6 d z k i t i n a j w y z s z y r a * a p 6 1 c c y n r i k i e a i E t a r c s c i 
w y r d z m a o i e w o j j w o d z t w o g d a r i s k i e , k t d r e z n s p d l c z y i i c i k i e m 1 2 , 2 
« 1985 z n a l a z i o e l s • s t a n i e o t a r o š c i d e m o g r ā f i о к н е j . В p r z e a -
p o l u z a š a i a r o B o i z n a l a z l y ai-ļ w s z y s t k i e p o z c a t c l e ; ; o ,1e*r idz twa . 
- . ' u d n o š i w w i e k u n r o d u k c y . i n y p 
•lak w y n i k a z o b l i e z e r . u d z i a i l u d n o š c i w w i e k u p r o d u k c y j -
n j m w m u k r o r e g i o n d e k s z t a l t o w a l s i e n a poz . ' .omie n i e c o w y z a z y m 
e a i z e l i w k r a j u . N a l w y z s z y a u d z i a l e a l u d n o š c i w w i e k u p i o d u k -
c y j n j - i E c h o r a k t e r y z o w a i o a i s n o j e w o d z t w o e z c z e c i r i n k i e i g d a n -
a k i e . N i i a z y n u d z i a i e l e g i t y u o w a l y s i e g l o w n i e w o ' e w d d z t w a e l -
b l ^ e k i e i. s i a p a k i e , a : » i e c w o j e w o d z t w a s t o B u n k o n o m n i e j r o z w i -
n i e t e . C h o c l a z r < 5 z m c e t e ьа. n i e r n a c z n e , t y m n i e m n i e j možna 
w o p t r c l u о r^lo w y c i a g n a d « n l o s e k , ž e w o j e w d d z t w a o d d a j a c e 
C Z Ģ Š Č s » o ; e i e i t y r o b o c z e j w p o e t a n l m i g r a c j i d e f i n i t y w n e l p o -
i-.ч \ : ē n o j i a U - u k t - j r e w i e k u . T f o j e w d d s t w a z a i s i c z c c i / i a k i e 
">'/ 1 . Г о з а ~ ь , i u d i J r o t a r n y , S t u d i u i i d e m a f i r e f t c z n e , * o r s z n w 3 
1 9 6 7 , e.172-173. 
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i g d a r l a j f i e , i, k t o r y c h l u d n o š c n l c m u s i a i a emlgrowad i k ' t o r e 
j e d r . o c z a o n i e ааше b y l y n o j e n d d z t w a m i n a p l y n o n y * 4 ŗ o s t e d e j i , 
n y i s z e u d z l a x y l u d n o š e i w n i e k u p r o d r k c y j n y m , a tyra пашут 
r e l a t > w n i 3 l e p j z e m o ž l i ' o š c i r o z w o j u i l e p s z a , s y c u s c j e roa-
t e r i a l n q . l u d n o š e i . F r z y p a d a bewiem t u t a j n n i e j l u i o o š c i 
n n i e k u n i e p r o d u k c y j n y m n a k a z n e a t o о j o b и n i e k u p r o d u k c y j n y m . 
I I I . i r f i g i a o j a J а к о с z у r. n i к r o z ­
w o j u n o j e r r o d z t n m a k r o r e g ^ o -
n u p š l n o c n e g c 
Na o g J l n y r o z n o ' J l u d u o š o i , o p r o c z p r z y r o a t u n a t u r a l n e g o , 
n p i y n n y n i e r e j a r o z u o k l e r u n k - m e r u c h y m i g r e c y j n e . W o k r e s i e 
p o n o j e n n y i d l a c a l e g o o b s z a r u m a k r o r e g i o n u p d l n o c n e g o c h c r a k t o -
r y o t y c z n e b y l y nzmožone r u c h y m i g r a c y j n * , z n i a z a a e g l o n n i » z z a -
s i e d l a n i c n t y c h z i e a p r z e z l u d n o š c o o l s k a . pocb.od2.4ce p r z e - t b i n i s 
z p r z e i u d n i o n y c b r e g i o n s * k r a j u , i t a k i e p r z e z i o i g r a n t o * z c a -
g r a n i c y . S z c i - e g d l n e n a t e ž e n l e z a s i e d l a n i a p r z y p a d a o r xa ' .e 
1 9 4 5 - 1 9 5 0 . Po 1950 r o k u c z y n n i k i e m d e c y d u j a c y m о p r z y r o s e ' e 
r z e c s y n i a t y a l u d n o š e i j e s t p r z y r o e t n a t u r a l n y , c u o c i a ž m i g r a -
e j a s i a n o n i l a w c i a z p e n i e n u d z i a i n J e j p r z y r o j e i e . W o k r e s i e 
1 9 7 1 - 1 9 6 5 u d z i a i • i g r a c j . i * p r z y r o s e l a r z e c z y w i j t y m l u d n o š e i 
• y n o a i l i n l a t a c a 1 9 7 5 - 1 9 8 5 - 9 , 5 * . • l a t a c h 1 9 7 6 - 1 9 3 0 - 6 , < 0 * 
i n l a t a c a 1 9 8 1 - 1 9 8 5 a i a u a 4 , 0 % . 
3 a n a l i b o n a n y n o k r e e i e / 1 9 5 0 - 1 9 8 5 / n y s o k i e d o d a t n i a e a l d o 
a l g r a j i n cakym m a k r o r e g i o n i e n y e t e p e n a l o n p l e r w s z e j d e k a d z l e 
t * g o o k r e a u / 1 Э 5 1 - ' 9 б 0 / , J o d a t n i e a a l d o m i g r a c j i u t r z y m y w a l o a i e 
o d 1 9 7 8 i - oku * K o j o n o a s t n a c h : g d a i l e k i m , k o s z a l J n d k i m i e z c z e c t š -
e k i n , n с- г . у т o k r e p i c A j . d o 1 ? 8 Ь г . / - n n o j - g d E n a k i t . T a k t y t e 
š n i a d o ' ^ о n p i y n i e c z y D a i k a a i g r i c y j u e g o n a r o z w d j c p o l c c z u o -
g o s p e d a r o z y m a k r o r o g i n n U j a r š n n o c z e š n l e о a i l e c l d z i a i y n a n i u 
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r o z w i j a j a o y c h e i e n a j b a i d z i e j d y n a m i c z n i e d z i e d z i n g o s p o d a r k i 
- e z c z e g o i n l e g o s p o d a r k i m o r s k i e j i p r z e r a y a c u Da w z r o s t r o l l 
c z y n r t i k a m l g r a c j i . Т е r r y r a z n e w z a j e m n e z a l e ž n o s c i odnoazs . Hie. 
,1ednak p r z e d e e s z y s t k i m do l a t p i e d d z i e c i a t y c h i a z e b < 5 d r i e -
s i a t y c h . 
I V . P o d a t e n o w e k l o r u n k i r u c h u 
z e t r u d n i e n i a 
? c d 8 t a w o « e k i e r u o k i r u c h u z a t r u d n i e n i a w/g w o j e w o d z t w 
badane b y l y , iako z m i a n y z a t r u d n i e r i a z a c h o d z a c e я p o s z c z e -
g o l n y c h a f e r c c h , s e k t o r a c h i d z i a l a c h g o s p o d a r k i n a r o d o w e j , 
z m i a n y • s t r u k t u r z e k w a l i f i k a c y j n o - z a w o d o w e j , a t a k s e z m i a n y 
z a t r u d n i e n i a k a d r k w a l i f i k o w a n y c h w/g z g o d n o e o i p o a i a d a n e g o 
w y k e z t a l c e n i a z w y k e z t a i c e r . i e m wymsganym w/g g r u p zawodow. 
P r z y j e t y o k r e a d o a n a l i z y o b e j m u j e l a t a 1 9 7 0 - 1 9 8 5 . 
Z p r z e p r o w a d z o n y c h a n a l i z w y p l y w a j a n a a t e p u j ^ c e u w a g i 
o g i i n e , с a i a n o w i c i e : 
1/ k i e r u n e k z m i a n m s t r u k t u r z e z a t r u d n i e n i a w/g e f e r 
/ate -у p r o d u k c j l m e t e r i a l n e j i e f e r y p o z a p r o d u k c j a m a t e r i e l n a / 
j c a t w m a k r o r e g i o n i e t a k i s e a J e k w k r a j u , p r o p o r c j e t y c h u d z i a -
16w sa. j e d n a k o n l e j k o r z y s t n e n i l w k r a j u i w o l n i e j a z a j e s t 
r u w i i i e z d y c a m l k a t y c h z m i a n ; 
2/ r c a l y m o k r e e i e l a t 1 9 7 0 - 1 9 8 5 w s z y e t k i e a e k t o r y / 1 , 1 1 , 
I I I / i p o d a e k t r r y s e k t o r a u n l u g c h a r a k t e r y 7 u j a a i e d o d a t n i a d y -
. .a .a ikn w z r o a t u . W s o k t o r z e I i I I w m a k r o r e g i o n i e tempo w z r o e t u 
z e t r u d n i e n i t . J e a t w y z s z e , n a t o r l o s t w s c k t o r z e I I I n l e c o n i z s z s 
n i « я k r a j u . T r u j e e k t o r o w a s t r u k t ū r a z a t r u d n i e n i a w y n i k a s e 
o p i e y f i k l g o o p o r f a r c z e j e - b k r o r a g i o n u . " J y z s z y n i s я * r a j u u d z i a t 
a e k t o . - a I j e s t k o n s v k w e r a r j l r e l e t y w n i e w y s o k i o f o u d r i e l u ^ e k -
t e z * , ' n i i . t w c w e g o » r o l B i n t w l e , s e k t o r I I I z a w d z i c c z s . na*-.-4n1ai»t 
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шт61 n a j w y z s z y u d z i a i r o z w o j o w i i u n k c j i p o r t o w o - k o r c u n i k a c y j u e j 
i г в к г с е о у j n o - u z d r o w i s k o w e j - z a z n a c z a a i e t u w y r e z n i c d o m i n u -
j q c a , p o z y c j e a g l o m e r a c j i g d a n s f c i e j i s z c z e o i n a k t e j . 
W z r o a t u d z l a l u z a t r u d n i e n i a a a z e r o k o r o z u m i a n y c h u a l u -
g a c n n o t o w a o y w m n r - r o r e g i o i i e o r a z d y n a t n i k a t e g o s e k t o r a ozna-
o z a pewna n a e i l s n i e р г о с е в о я s e r w i c y z a c j i , с о , я s w i e t l e p r z e - -
•1an a t r u k t u r y , j e a t p r z e j a w e m p r a w i d l o w o t f c i я r o z w o j u g o s p o -
d a r c z y n . P o z y t y w n i e n a l e z y r c w n i e z o c e n i o rozw<5j u s l u g p o d -
a e k t o r a I I , a p e l n i a j a c y c h f u n k c j e k u l t u r o t w o r c z e i n a u k o w o -
b a d a w c z e . K o r z y s t n y m z j a w i s k l e m J e s t r d n n i e z n a d r o b i e n i e p r s e z 
a l a b s z o w o j o w d d z t w a z a l e g l o š c i w o b s l u d z e a o c j a l n o - b y t o w e j 
l u d n o e c i , oo a t w a r z a p r z e s l a n k i do b a r d z i e j h a r m o n i j n e g o i o h 
r o z w o j u * p r z y 3 z l o š c i . 
3/ S t r u k t ū r a z a t r u d n i e n i a w/g d z i a l o w g o e p o d a r k i narodowej 
c h a r a k t e r y z u j e a l e z n e c z n i e n i z a r y m n i ž w k r a j u u d z i e l e m p r z e -
m y s l u , wysBzym r o l n i c t w a o r a z t r a n s p o r t u i I n c z n o š e i , a p o n a u t o 
apadkoaa, t e n d e n o j a u d z i a l u p r z e m y s i u , b i t d o w n i c t w a , l o l n i c t w a 
i l e a n l c t w a , t r a n s p o r t u i > a c z n o i 5 c i o r a z t e n d e n c j a , w z r o s t o w a 
n i e k t d r y c h d z i a l o w u s l u ^ o w y c h . 
P r z y j a u j a c u d z i a l y p o s z c e e g d l n y c h d z l a > 6 w g o a p o d a r k i 
n a r o d o w e j я s n t r u d n i e n i u Z P 100S, u d e r z o z d e c y d o w a n i e n a j l e p s z a 
p o z y c j a w o j e w o d z t w a g d a n s k i e g o , k t o r e o s i a g n « l o n e j w y z a z a 1 о к м -
t e a ž w 9 d z i a l a c i i g o r p o d a r k i n a r o d o w e j , p r s e k r a c s a j a e ь п а с ы ц е 
w l e l k o s c l s r e d n i e d l a m n k r o r e g i o n u . 
Ha tym t i e s z c z e r ; 6 1 n i e n l e k o r s y s t n i e p l a e - i j e a.te 
w d d z t w o e l b l ^ p k i e ; s t u p s k i e , k t o r e as z d e c y d o w j i i a n o j s l i b s z e , 
4/ В z m i e n a c h s t r u k t u r y k w a l l f i k a c y l n o - z a w o d c w e j w a d l u g 
p o z i o r t u w y k 3 Z t e l c o r : la wyr6žni<5 n a l e z y m . i n . i - k o r z y s t a o z t t i e a y 
p o l e g a j n c e n a w z r o r c i e u d z l a l u p r a r o w n i k o w s a y k i s t s l O ' i n i e r t 
w y z a z y m , š r c d n l a i sawodowym i p o l i o e s l n y w , a apadek u d z i a l u 
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n r a c o v n i k d w z n l e u k o r i c z o v y m J. u l t o n c z o u y n w y k s z t e l c e n i c m p o d -
s t a w c w y n . W z g l g d n y n n a s y c e n i e m w k a d r y о na j w y a . - j z y c h kwalif i -
k a c j a c b . r y r d z n i a j q a l p w o j e w d d z t w a g d a i i a k i e i s z c z o c i n e k i e , 
л p o z u a t a l y c h w o j e w d d z i w a c h p o z i o m п ч з у с е п 1 а g o s p o d a r k i w k a d r y 
z w r k p ^ t a l c e u i e n ; n y z s z y v J u s t n i e z a d o w a l e j a c y . 
5 / Z m i o n y w z o t r u d n i e a i a k a d r w/g z g o d n o č c i p o - i i a d a n e g o 
w y k e z t a l o f i n i a z wymngonyn c d n o t o w a d n a l e z y p r z e d e w s z y e t & i m : 
- w z a k r t s t e w y k e z t a l c e n i a 
'.7 у 4 a z < g о 
N a a t a p i l d a l o z y d e f i c y t z 1 2 t y s . o e d b w 1 9 7 3 r . do 39 t y a . 
w 1983 r o k u , a n o k a z r i k z g o d n o s c i c b n i z y i s i t z 8 4 , 6 * do 7 5 , 9 * . 
H a j n L ž s z e w s k 4 ž n i k i r g o d . i o i c i w y a t q p i l y w w o j e w d d z t w a c h e l b l a -
я Ч 1 т i a i a ņ s V . i ' n . a n a j w y s ^ z c w b o j e w o d z t w a r h g d e n s k l r a i e z c z e -
c l n s V i n . 
J e d y n a g r u p a , zawodowq n y k a z u j q c q w c a l y m badanym o k r e a i e 
n a d » y z k i , j a iniynieroTie r o l n i c t w a , l e s n i c t w a , l e k a r z e w e t e -
r y n r r i i . O s t c t o i a r i a k a d r o w y / 1 9 6 7 / u j a w n i l p o n a d t o n e d m l a r 
i - i z y n l e r d w w z a w o d a c b • e c h r . i c z n y c h . 
- w -, а к г e в i e w y k s z t a r o o n i a 
i r e r l n i e g o 
L i c z b a B t e r i o f f i s k w y e a g a j « , c y c h w y k e z t a l c e n i a š r e d n i e g o 
r z r o i - i a w l a t a c h 1 9 7 3 - 1 9 8 3 о 0 , 7 * , l i c z b a z a i - p r a c o w n l k d i . 
о 5 4 , 8 * . Т у п в а т у » d r t f i o y t z m n i e . j s z y l a l e z e 1 0 1 t y e . w 1 9 7 3 r . 
d o 1 3 , 8 t y j . w 1983 r o k u . » u k i a d z i e #o j e w d d z k i r a n a j n n i e j k o -
r z y e t n a u y t u n i j a b y l a w w o j e w d d z t r a c h a l u p s k i m i k o n s p l i n s k i m . 
N o o t q p i i u z d e n y d o w s n a p o p r a w a w<*kežr. ika z g o d n o š c i - z 6 1 , 7 * 
w 1 9 7 3 r . dc 9 4 ; 6 i w 1 9 Э З r o k u , с о o z n e c i a , ž e w 1 9 8 3 r o K u 
t y l k c 5 , 2 ^ - c t c n o » i e k p r e c y b y t o о Ь в о а г о п у з а p r r . e z o s o b y a i e p o ­
o l e d * . i q u c wymnger.egc w;, k f c o t e l c e n i n s r c a n i c g o . 
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( / Zra isny u z a l c r j s i e p l y n n o s c i z e t r u d n j c n i a i w l a d c z a 
о t e n d e n c j i k o r z y a t n e j d i n g o e p c d a r k i n j r o d o » - e j . W n p o l c z y r i i i i k 
bowiera p l y n n o s c i r r a a l a l • o a k v u r e g i o n i e о 11,3 p u n k t s , b > l un 
J e d n a k w c i a z w y z a z y n i ž w k r a j u / о 2 , 9 p u n k t a / . J e ž e l i w r o k u 
1984 d o p r a c y и u a p o l e c z n i o n y c h z a k l a d a c h p r z j j e t o 2 7 1 , 5 t y a . 
o a d b , t o z w o l n l o n c 100,8 t y a . - wakaza lV : p j y n n o a c i 40 
N l e p o k o j a c y m z j a w l a k i e m w z a k r e s i e p r z y j e c S do p r a c y j3Bt z j a -
w l e k o m a l e j a c e g o u d z i a l u u n u o l w e n t o w p o d e j o u j a c y c n р г ч с е 
po r a z p i e r w s z y , a z c z e g o l c i e z a š k a d r я w y k a z t a l c e n i e m 
w y z e z y m . 
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Р Е З Ю М Е 
П Р О Б Л Е М Ы Д В И Ж Е Н И Я И З А Н Я Т О С Т И Н А С Е Л Е Н И Я В В О Е В О Д С Т В А Х 
С Е В Е Р Н О Г О М А К Р О Р Е Г И О Н А П О Л Ь Ш И 
В статье приведены итоги проведенных автором исследований 
дьижания населения и занятости в воеводствах северного макрорегиона 
Польши: Щецинском, Кошалинсг.ом, С л у п с к о м , Гданьском и Эльблонском. 
В статьте анализированы процессы еегественного прироста населения, 
основные изменения в структуре населения, процессы миграции и 
занятости населения. Изучаемые проблемы сопоставлены с 
соответствующими проблемами по макрорегиону и по стране в целом. 
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